رمان علمى - تُختيلى

## ورِرِميـن



# نور زمين رمان علمى-تختّلى 

آرتور سى.كلارى
ترجمه محمد قصّاع

# اين اثر ترجمهاى است از: <br> EARTHLIGHT <br> BY: ARTHUR C. CLARKE 

Cosper


O Irvy : جاب اول
ليتوكرافى: مبحون O
جاب: شغن، نهران O

O ك •


## مقدمّه

آرتور سى. كلارك در سال IQV I در شهر سامرست انگلستـان بـه دنيا
 فار غالتحصيل شد. براى مدّتى مدير انجمن ستارهشناسى انگّلستان بوده و از از

 خدمت كرده و مسئول آزمايشهاى اولبه دستگاهـهاى رادار بودهاست. او بيش از هنجاه كتاب نوشتها ست. در زمينه علمىـ تـختِلى مىتوان از از كتابهاى

 19^9 9 به همراه استانلى كوبريك كارگردان مشـهور سينـا كانديداى جايزه
 "ادنياى عجيب آرتور سى. كاركی" در نقاط زيادى از جهان به نـمـايش در آمدهاست.
او سالـهـاسـت كه بـا ترك اروْبـا و آمـريكـا بـراى زندگى بـه سريـلانـكـا رفتهاست و تعداد زيادى از كتابهاى علمى و داستانهاى علمى تختْلى اش را در آنجا به رشتهُ تحرير در آور ردهاست.


 در كتاب نور زمين به خوبى میتوانيان خط فكرى كلاركى را مورد شناسايى

 درگيرى براى دستيابى به مواد اولليه كارخانهها و كسب قلرت بيشتر به هـا بايان رسد و سياستمدار ان مسئو الانه با مسان
كلار ك فهرمان داستان را فردى خانواد
 با بحث راجـع به شـخصيتهاى مختلـف داسـتان قدرت شناخـــت انـــــانـها و قدرت قلمش را به اثبات مىرساند.












Monorail I sadler - $Y$

نمىداد، تنها جهار نفر اختر شناس ديگر از رصدخانه، با او بودند. وقتى سوار واگن شده بود، آنها سرى برايش تكان داده بودند، ولى بـعد بـه زود
 از اين بىاعتنايى دلگير شد، ولى بعـد فكر كرد شايـل آنها او را با يكى از
 مأموريتش به ماه اعزام شده است است
جراغهاى داخل مونوريل تماشاى تمامى زمينهاى تاريك را كه با سرعت


 عرض يك هفته زمين به قرصى درخشـان بدل مىشـد كـه نـگـاه كردن به آن با با جشّم غيرمسلّع باعث كورى مى گرديد. سدلر از صندلىاش بيرون خزيد. از كنار اخترشنـاسان كه هنوز به بحـشـشان
 عادت نكرده بود و با احتياطِ بيش از اندازهاى از راهروى بين توالتها و اتاق
كوچك كنترل عبور مىكرد.

اكنون مىتوانست به خوبى همه خيز را بييند . ينجرهها ، به اندازهاى كه او دوست داشت بزرگ نبودند، علت اين امر لزوم رعايت برخى مقررات ايمنى بود. ولى در داخل اتاق كو جك خراغى وجود نداشت كه باعث مزاحمت و
 زمينهاى خالى و عريان لذت ببرد.
بله، سرد. اگر چه هنوز چريان


 ارمغان نمى آورد. به نظر سدلر اين امر كـمى غير واقـعى مىنــــودد، زيرا اين


بيششابيش واگن، تنها ريل قطار كه بر روى بايههايع با فواصل وحشت




 نتشهبردارى هر دنيا به سادگى میتونوان آنها را جا جابجا كريا كرد.
















 درنگگ نمود. وقتى دوباره نگاه كرد، همه جيز به طور كامل دامل تغيير كرده بود.
$\qquad$ $\wedge$

ديعر از ستارهها كه تا حند لحظه بِش آسمان را ير كرده بودند، خبرى نبود.


 به محاق برده بود.




 دل تاريكى فرو روند و در برابر شب ما ماه تسليم شوند
 شد و كنار تنجره ايستاد. سدلر دو دل بود كه سر صحبت را با باز كند يا نه. او او
 او حل شد.
صدايى در تاريكى و از نزديك گفت :(ا ارزشاش را داشت كه اش از زمين تا

 خوا هد كرد.
بانكـ قهقهه در دل تاريكى طنين انداخت
 آن هيزها زندگى كند. تازه وارد هستيد؟

نكردهام حيز زيادى بيبنم.
سدلر ناخودآگاه احساس كرد از تكه كلامهاى هـصسحبتش تقليد مىكند.

با خود انديشيد آيا در كرة مـاه همه اين طور صـحبت مىكـنـد؟ شـايد فكـر




سكوتى ير از تفكر حكمفرما شد، سیس دانشـمند هرسيد : (ابى ادبى من را

 تا در يرداخت ماليات بر در آمدمان كمكى كند. .،
 هستم، از اداره نظارت."



 كسى بهانهاى براى توجيه هزينهاى حتى دو دو برابر هزينهُ فعلى هـم در در آستين
 علمى ماليات ببنديد.
 شك و ترديد پذيرفته شده بود. اگر سعى مىكرد بيشتر از ايـن حـضـورش را
 تمرين كرده بود، ولى هنوز دروغگوى خوبى نـو نشده بود
 انديشيد كه ای كاش اين تمام


كوهها عبور خواهيم كرد، از روى آن مىرويم و يا از زير آن؟"
 آنقلد ها هم بزرگ نيستند. صبر كنيد تا كوههاى لايبنيتس" و و رشته كوههاى او برث (\$) را بينيد. ارنفا ع آنها دو برابر اينهاست." سلر انديشيد كه تا به حـال شرو ع خـوبى داشـتـه اسـت. واگن مونوريل بر



 سرسام آورى سغر كرد. حتى هوابيماهایى جـت كه برفراز ابرهاى كره زمين
 حشّم و مغز انسان مجستم سازند. شايد اگر روز بود، سدلر مىتوانست كارها و طرحهاى مهندسى را كه در


 از درون درياى تاريكى قد برا فراشنه بودنده بييند. سيس در فاصلهاى دور در شرق، كمانى سوزان از لبةُ افق سر بر آورد.


 مولتون بر گرداند.
دكتر (شايد هم جرو فسـور ) مولتون در اوان حنجاه سالگى بود، ولى موهايش كاملاُ مشكى و مرتب بود. او يكى از آدمهاى زشت چهر اوها اعتماد به نغس را به همراه داشت. مانند فيلسوفى مشهور، يا سقراط قرون

جديل، آنجنان تمركز فكرى داشت كه مىتوانست در زمينههاى گوناگـون و
 سدلر انديشيد كه او بايد در زير اين جهره سنغى، قلبى از طلا داشته باشلـ بر اثر اين فكر كمى بر خود لرزيل.





 كنيد تا دوباره خورشبد را ببينيد."
ـ آيا ههارده روز تاريكى حوصله آدم را سر نمىبرد و خسته نمىكند؟ هنوز سؤ الش تمام نشده بود كه خودش هـش هـم متو جه شد سؤال احمقانهاى كرده است.
ولى مولتـون به آرامى گفت: الخـودتان خواهيد ديد. شـب يـا روز فرقى

 احساسى شاعرانه را به آنها القا مى كند. "' اكنون مونوريل به بالآترين نقطهُ صعودش در ميله
 داشتّند. سٍس كوهها در بشـت سر چنهان شدند. آنها از اين سذَ بزرگ ميان راه عبور كرده، و با شيبى تند به سمت ماير ايمبريوم م") رفتند. همان طور كه به

 لحظةُ اين غروب دروغين، چنـد ثـانيه فبـل از غرق شدن در سـايههـاى مـاه،

Mare Im brium -
$\qquad$ ir





 مى گشتشد. مولتون گفت: هاشما خوش شـانس بوديد. من صدها بار از اين جا عبـور




 ستارهشناسان قديمى به غلط آن را درياى بار انها نـا نام نهاده
 مىتوانست او را سرگرم كند.

 نمىخوا اهم خيزى را از دست بدهم.

 اكنون مونوريل از شيبى تقريباً عمـودى به ثايين مـى ناممكن و مرگبار بود. نور سرد و سبز رنگ زمين
 انق نزديك اين دنياى كوچك گرداگردشان گسترده شده بود. انگار به سطـع "دريا" رسيده بودند ... سدلر از ميان بردهها گذشت و به اناق اصلى وارد شـ. راهنـا مشـغول

چیدن سينها، براى یذيرايـ از همراهانش بود.
 خيلى ا فتصادى باشد. " مولتون در یاسـخ گفت : „"بستگگى دارد كه منظور شما از كلمهُ اتتصادى
 نظر خواهد رسيد. ولى هزينه هنين سرويسى زياد نيست. دستگاهها عمرى روى
 ندارد. اين ماشينها فقط هر دو سال يكى بار سرويس مىشوند
 مى گرفت، و براى فراگيرى بـعضى از آنها نــز بــيـد مشـكالاتى را متحمـل مىشـ.





 بیارزشى بود كه گاهى ذهن او را مشغول كرده و حاضر به ترك آن نبود. شايد صرف غذا بقتئه اخترشناسان را مهربان كرده بود، زيرا وتتى دكتر مولتون او را به همه معزّفى كرد، آنها با دوستى و آحترام با او او برخورد كرد كردند و درباره كار حرفى نزدند. البته يـدا بود كه خبر مأموريت ورى زنگـ خطر را براى آنها به صدا در آورده است. سدلر از از هم اكنون مىتوانست كوشُشهاى ذهنى آنها را براى ارائه انواع توجيهات ببيند. شك نداشت كه همه آنهـ داسنانهايى قانع كننده تعريف خوا هند كرد و اگكر او سعى مىكرد يكى از آنها

Hydro Ponic 1- يا مزارع آبى كه در آنها كباهـان بدون استغاده از خـاك و تنها در آب رشـد مىكتند. (ريراستار). Hipparchus- $\boldsymbol{J}$
 وضعيتى قرار گرفته بود، اگر جه شرايط كمى با حالا فرق داشت



 مطالعة آنها كرد.















 اختلالات و سرو صداهاى بيشتر از آن را هم بدون برهم زدن تمركز حواس،
$\qquad$ نصل يكى

تحمّل كند . كمى بعد موسيقى فطع شُد، شُش ضربهُ اعلام زمان به گوشَ رسيد

 هيـج گونه اختاللمى در امواج وجود نداشت. كلـمات كاملا" واضـح بودند،
 آنتن مخصوص را روى سقف مونوريل ديله بود و مىدانست كه به يكـ يخشُ
 زمين را ترك كرده بودند، و با سرعـت نور به سمت دنياهاى ديگر مـرفتـند.

 ساكنان ديگر سيّا رات آن را بشنوند . و صداى زمين آن قدر گسترده مىشهد تا
 ستاره آلفاقنطورس(") در ميان وزوز امواج راديويبي ساير ستارگان مـحو و نابود مىشد .


 طر ف ريْس بحمهور صادر شُد.... براى سدلر چيز غيرقابل هيشبينىای در اين اخبار و وجود نداشت

 برده بودند؟ بله. آقاى منشی وگّال دستش را زير چانه زده بود. دكتر مولُتون در حالى كه چشممانش را بسته بود، در صندلى| تُ فرورفته بود. جيـمىسـون و و ويلر هـم
( 1 ها فاصله دارد.و.
$\qquad$

ساكت به ميز خيره شـده بودنل. آنهـا عمق مسئلـه را درك مىكـردنـلـ . امـور شُغلى و دورى از زمين آنها را از مشكالوت و وقايـع بشرى جدا نكرده بود.
 ديملماسى صحبت مىكرد، سرماى بىترحتم شب ماه را از ديوا رهاى واگن به دا خل مىمكد. رويارويى با واقعيت بسيار سختت بود و هنوز هـم ميليونها
 انداخته، مى گويند : نگران نباشيد . اين در گيريها زودگذر است و تمام خوا اهد شـد
ولى سدلر چـنـين اعتـفـادى نـداشــتـ هـمـان طـور كـه در واگـن كوجـك
 مىدانست كه بشر بار ديگر بعد از دويست سال با خـطر شرو ع جنـگ روبرو شده است.


سدلر انديشيد كه جنين جنغى بيشتر به علت شر ايط و موفعيت ناهنـجار


 بحران كنونى را مىدانست. اين مسئلة يك نسل بود كه رشد مىكرد و ناشى از وضعيت خاص سيّاره زمين بود.




 زمين يكى از فشردهترين سيّارات است، فقط زهره شُباهت اندكى به زمين


نور زمين $\qquad$ 11

نمىشود. هنوز هم چگُونگى تشكيـل اين سيستم، ناشنا ختـه مـانله اسـت، اتـا همه مىدانستند كه وقتى سطـح زمين به شكل مذابِ بود، فاصله مـاه تا زمين بسيار كمتر از امروز بود و امواج مذى عظيم الجثّهاى را روى سـطح لاستيك مـانندِ زمين همر اهش بلديل مى آورد. به دليل هـمين جزر و مدهاى درونى، بوسته زمين از لحاظ مـواد فلزى و معدنى از تمام كرات ديگُر غنىتر است. سيـارات ديگر تـمام تروتهايشـان را در هـستـه مركزى و در زير فشار و حـرارت بـسـيـار زيـاد هـنـهـان كرده و از
 گسترش مىيـافت بيش از بيـش منـابـع زمين را بيرون كشــيـله بـود و مـصرف

مىكرد.
در تمامى سيّارات عناصر سبكـ به مقدار زيادى در بـوسته يافت مىشـد،

 مصنوعى آنها نيز به مقدار زياد عملى نبود ـ دو قرن تلان هم نتو انـو انسته بود، كمكى بكند. تكنولوزَى بِشر فته بلون اين مواد محكوم به فنا بود.

 بود . اين امر باعث وا بستگى آنها به زمين و علدم توانايى در گسترش به سوى
 قمرهاى سيّارات و سنگهاى آسمانى را جستجو كرده بودنله، امـا بـجز يـخ و

 شرايط زمين را مییحـذير فتند . اگر مسئله حسادت زمين در طى دو قرن اكتشـافات فضايى به فرزندانـش
 شايد بتوان اين وضعيـت را با مسئله انگلستان و مستعـرات آمريكايـى اش مقايسه كرد. اگر په تاريـخ هرگز بهطور يكسان تكرار نمىشُود امًا وضعيتهاى و

خاص تاريخى بارها و بارها رخ مىنمايند. ا فرادى كه اكنون زمين را اداره
 واكنشهايى شبيه به آن شاه بداقبال از خود بروز ميردادند.
 فرستادن بهترين سرمايههايش به فضا خسته شده بود. قدرت و ثروت از ميان انگشتان زمين مى گريختت و آيندهاش مورد تهديد قرار گرفته بود. يس چرا بايد با سرعت همه امكانات را در اختيار رفيبانش فرار مىداداد؟ امـا از طرف ديعر ، اتححاديـه با نـغاهـى مـلاطـفت آمـيز بـه كرة مـادر كـه خاستگاه نخستين اش بود مىنگريست. اتحاديهُ سيّارات بهترين استعداده ادهاى
 بقيه قمرهاى بزرگ فرستاده بود. اين آورد گاهى تازه بود كه حوزه آن تا ابد به سوى ستارگان گmترش مىيافت. اين بزرگترين آزمونى بود كه تاكنون بشر با آن روبرو شده بود و بَروززى بر آن عالىترين مهارتهاى علمى و ارادهاى


 سيّا رهاى شود ولى براى ايجاد در گيرى واقعى و اعمال خشـونت كافى نبود.
 منظرمهُ شمسى را به آتش كشـد


 زحمت كشيده بود تاعوا


 بزرگى خاتمه بخشـد.


 ارائه داده و از اين كه هنوز مقالهاشُ جاتٍ نشده بود، بسيار ناراحت و دلگير
 را براى همكـارانش در مريـخ و زهره نيز فرستاده بود و اين مسئله نـغرانـي

 تمامى اعضاى اتحاديه مىدانستند كه كره ماه آنخنان كه تصور مىكردند، از مواد معدنى مهم بی بهره نيست.





 جلو گيرى نمايند، آن هم در سطحى كه وه به عظمت قاره آر آفريقا بود؟



 به وى يششنهاد كرده بودند كه هيزى در مورد آن نمىدانست. البته داوطلبانه اين كار را پِذيرفته بود، خون به او اخططار شده بود كه بهتر است اين چيشـنهاد



كنتدهاى را در گوشهاى خور افتاده از كانـادا گذرانده بود. (البته او فكر

 به شـمار نـميرفت. آرزو ميكرد كه اين تتجربهُ ناخوشايند هر خـه زودتر به بِايان برسل. اين براي او عجيب بود كه شـخصـى داوطلبانه جـاسوس و يـا مأمور مخفى بشود. فقط انسـانهاى كـم عقل و نـامتـعادل از از جنـين كارهـاى ناهنجارى احساس رضايت مىكردند.
 سفر به كره ماه نداشت و تجربه كنونى مىتوانست براى آيندهاش بسـيار مفيد
 با اوضا ع بيجحيده كنونى، اين كار را كامـلا ضـرورى مـديلـ و وضعيـت بين ستّارهاى فعلى و مسائل خصوصى به او فشار زيادى وارد مىكردند. امنيت زمين امر بسيار مههّى بود، ولى تأمين آن توسط يكى مرد، غير ممكن


 او را به خاطر غيبتش در شب سالگرد ازدواجشان خواهد بخشيد؟ او دست كم انتظار داشت كه شوهرش تلفنى با او تماس بگيرد، و اين همان حيزى بود كه جرأت انجامش را نداشت. همسر و دوستانش فكر مـى وردند او او روى زمين است. هيمِ راهى وجود نداشت كه بتواند بلون افشاى مـحلش به منزل
 سازمان اظّلاعات از عهدهُ خيلى كارها بر مى آمد ولى ديگر نمىتوانست

 بر گشتنش را هـم به زنش بغـويد. و بدتر از هـمه اين كه مـجبور شـده بود بـه

نور زمين $\qquad$ ry

دلايل امنيتى، در مورد محل كارش به همسرش دروغ بگويد.













نور زمين $\qquad$ YF

بود . ويلر به ارقامى كه روى كاغذ نوشته بود نگاه كرد و براى دهمين بار آنها
را بررسى كرد و سپس گوشى تلفن را برداشتـ.
 مهم است؟ فعلاُ در تاريكخانه هستم و عكسهايى را براى مول(") بِير ظاهر مىكنم. به هر حال بايل تا تكميل شُدن آنها در اين جا منتظر باشّم." ـ كارت جقلد طول مى كـد
ـ شايد هنـج دقيقه . بعد هـم جند تا كا كار ديگر دارم.
 الان در كار گاه تجهيزات شُمارهُ بنـج هستم. وقتى ويلر برگشت، جيمى سون هنوز مشغول چاكى كردن دستهايش از مواد

 داد، كارهاى دوست مسنترش را از آخرين بازمـاندههاى عصر كيمياگرى

مىدانست.
 (اخوب؟)
ويلر به نوار چانـَع شده روى ميز اشـاره كرد و گفت: (امن مشغغل بررسى
 كرده است.
 رصدخانه عطسه هم بكند، دستگاه خيال مىكند يك سيّاره جـيـد كشف كرده است. رصت
اين بدبينى جيمى سون بر دلايل متقنى استوار بود. دستگاه تشديدگر خيلى
 معتقد بودند كه درد سر اين وسيله از مزاياى آن بيشتر است. ولى اين كار

يكى از يرورزههاى شخصى آقاى مدير بود و به هـمين دليل اميدى به تغيير آن وجود نداشت؛ مغر آن كه خود مديريت تغيير مىكرد. مكـلورين(1) در گذشته،
 اخترا ع كرده بود. اين يك دستگاه كشيك خودكار بود كه همواره آسمان را

 ويلر گفت: ((ببين، همه چیِ ثبت شده است. حرف من بىیايه نيست.) جيمى سون نوار را داخـل دستگاه مبـدَل گذاشـتـ، رقـمـهاى حاصـل را يادداشت كرد و به سرعت محاسباتى انجام داد. ويلر وقتى خهره شگفتزدهُ دوستش را ديد، با رضايت خاطر لبخند مىزذد.
ـ در عرض بيست و خهار ساعت به قدر سيزدهم رسيده! واى!
 روى هر جه دارم شرط مىیندم يك أبر اختر(\$) است. خيلى هم به ما نزديك

دو اخترشناس در سكوتى متفكرانه به يكديگر نگاه كردند. بعد جيمى سون گفت: ״آآن قدر خوب است كه باور نمىكنم واقعى باشد. فعلاُ حيزى به كـى
 و مثل يك نواختر عادى با آن برخورد كنيـ."
 كهكشان ما كى ديده شُ؟؟" ـ فـكر مىكنم ستارهُ تيكو بودــ اتـا نهـ مئل اين كه مدنى بعد از آن هـم در حدود سال • •19 يكى كشف شد. ـ به هر حال مربوط به سالهاى خيلى دور مىشود. شايد اين بتواند دوباره رابطه من و رئيس را بهبود بخششد.
جيمى سون به خشكى گفت: ا(شايد. براى چنين چیيزى واقعاً هم به يكى ابر

نور زمين $\qquad$ r8

نوا ختر احتياج دارى. در حالى كه تو گزارشت را مىنويسى، من هم دستگاه طيف نگار را آماده مىكنم . ما نبايد حريص باشيمى. بقيه رصدخانـانهها هـم بايـا


 نور سفينههاى فضايـ را كشف نكنى، بايد بگويم با همين يك كار شـهرتـت را ابدى كردهاى.ي يك ساعت بعل سدلر بلون هيـح هيجانى اين خبر را در سالن عـمومى شـنيد. ولى چنان با انبوه كار هـايـى كه در مقابلش قرار داشت مشـو اگر جيزى هم از كل ماجرا مىفهميد باز نمىتوانست به اين توجّهى كند. ولى ولى جناب منشـي وگـان فوراً شـرو ع به استفادهُ تبليـغاتى از ايـن خبر كـرد و بـا شادى به سلر گفت: (اشُما بايد اين خبر را هم در تراز نـامههايتان قيد كنيل، جون بزر گترين كشف نـجومى بعـل از ملتهـاى طولانى است. بيا برويـم روى بام ."
سدلر مجله تايم بين سيّارهاى را كه مىخـواند روى ميز انداخـت. مجله با
 به سمت آسانسور رفت.
آنها از طبقات مسكونى، ادارى، توليد نيرو و حـمل و نقل گذشتند و بالا رفتند و بالاخره وارد يكى از گنبدهاى كو خك رصد شدند. عرض اين حباب هالاستيكى تقريباً ده متر بود و حفاظ اصلى آن آن در مقابل روزهـاى آتشـين كنار
 تماشاى ستارگان و زمين شدند. سدلر قبلاُ چند بار به اين جا آمده بوده هِون آن را بهترين درمان خستگى فكرى مىدانست. ولـئ
 تلسكوب ساخت بشر به سمت نقطهاى در محلوودة جنوبى آسمان نشانه رفته بود . سدلر ميدانست كه هدف اين تلسكوب براى چشـمان او غيرقابل رؤيت است. به ستار0اى در اين كهكشان نمىنگريست بلكه در مرزهاى فضا كه يكى
$\qquad$

ميليارد سال از اين جا فاصله داشتند به جستجو برداخ اخته بود.


 نواختر صورت فلكى دراكو"(") بحرخانيم. حالا بگذار ببينيم آيا مىتوانـيم آن را بيدا كنيم يا نه؟هِ





 آن چند صدهزار برابر شده است.

 است. اگر خوش شانس باشيم در عرض يكى يا دو روز آينده هيزهاى مهـيـى خوا هيم ديد ." سدلر انديشيد روز ماه يا روز زمين؟ اين مسئله هـم مثل خيلى جـيـزهـاى




 افق باشد. سدلر دوباره به داخل فضاى اتاق نگريست. هميشه فكر مىكرد كه همه

رصدخانهها از يك مجموعه بزرگ از گنبدها تشـكيل شُدهاند. فراموش كرده بود كه روى ماه به دليل فقدان جريانهاى جـوى و هوا ، نياز به ايـجاد حنـين حيزهايى براى محافظت از دستگاهـها نيست. بازتابعر هزار سانتـيمترى و

 زيرزمينى قرار مىگرفتند

 در ششت خميدگى ماه ينهان شدهوبود.
سطحى يكنواخت، مترو ك و بیروح بود. حتى تَها هـى هم وجود نداشت كه عالاقهاى در بيننده ايـجاد كند. فتط دشتى بـود با بعضـى فرو رفتتگـيـها و
 براى شُناخت اسرار ستار گان .


 است؟^، اصلاً قصد نداشُت كه همراهش را را برنجانجاند.



 نمونههاى غير عادى كسب كنـيم."



$\qquad$

شُوند. ولى يك ابر نواختر، بسيـيار نادر است و مسئلةُ بغرنجترى دارد. مـا
 مى شود، ممكن است جند ميليارد بار از خورشيد ما تابندهتر و روشنتر شـود

در حقيقت نور آن مىتواند از مجمور ع نور تمام ستار گان بيشّتر گردد.













 خورشيد ما هم تصميم بگيرد همين كار را تا تكرار بكند.






 تيغى بين مرگ و زندگى قرار داشت. امّا انگار خـطرات حـرات طبيعت براى بشر

كافى نبود، زيرا به دست خود سرگرم كندن فبر خويش بود بود! جنين فكرى به ذهن دكتر مولتون نيز خطـور كرده بود، ليكن او بر خر خلاف سدلر نتيجهُ خوشايندى از آن گرفت. فاصله نو اختر در اكو از منظومهُ شمدسى
 سفر بوده است. در اين مدت از ميان ميليونها منظومهُ ديگر عبور كرده، اثراتى روى آنها گَذاشته بود. حتـى در هـمين لـحظه نـيز شـايـد در جـايـى ديُـر از
 ָديده باشند، زيرا قطر اصلى اين كره نورانى اكنون به جهار هزار سال نورى مىرسيد. و عـجيبتر اينكـه شايد بـعد از گذشت يك مـيليـون سال ديعرا ناظرانى در كهكشانهاى دوردست كه كهكشـان مـا را به صـورت يكى نقطه كوجك نوراني مىبينند، متوجّه دو برابر شدن درخششندگى اين نتطه نوراني شوند. دكتر مولتون بشت ميز كنترل در اتاق كار و آزمايشعـاهـش ايستاده بود.
 شخصيت صاحب آن، اتاق را نيز در بر گرفته بود. در گوشهاى از اتاق يك گلدان بِر از گلهاى مصنوعى قرار داشت كه در هنين مكانى بسيار خوشايند مىنمود. البته اين تنها تفاوت وى با سايرين بود ولى كسى هـم در اين مورد حرفى نداشت. گياهان بومى ماه زيبايى چندانى نداشتند و به همين دليل او دستور داده بود تا از موم و سيـم، در شهر مـركزى، ايـن گـل را برايش خلف كندا! ولى ترتيب قرار گرفتن قطهات آن طورى به نظر مىرسيد كه انگار هر روز يكى گل جديد را به آن اتاق آوردهاند.




كار وجود دارد.

گلها در كنار ففسههاى فلزىاى حاوى غزاراران طيف نگارهاى بود كه مولتون
$\qquad$ نصل سوم
 تئورى نبود و همواره نگاه مىكرد و همـه خيز را ثبـت مىكرد، امتا بررسى و

 بعد مولتون به سرا غ خر وندهها يش مير فت و و فتى مطمئن مى شل كه اشُتبـاهى
 شِكايت كن .
بقيّه اتاق تر بود از دستگاههايى كه نه تنها براى مردم عادى بىمـعنا بود، بلكه بيشتر ستارهشناسان را نيز گيـج مىكرد . بيشـتر آنها توسـط خـود مـلتـون

 الكترونيك، مكانيك و فيزيك اطّلاعات زيادى مىدانستـنـد و از آنجا هزينهُ دستگاههايشُ روزبهروز بالاتر ميرفت بايد در امور روابط عمومىى نيز دخالت مىكرد.
هـمانطور كه مولتون زمـان طلو ع و غروب ستارهها را تعـيـين مـكرد،


 ميليون بار ضعيفتر از قدرت ديد جشـم انسان را جـمـع كرده سبس همه را در قالب يك يرتو باريك، كانونى ساخـتـ هـرتو نور از آينهاى به آينـهُ ديگر
 مستقيماً به نور نو اختّ در اكو نگاه ميكرد، حتماً كور مى وشد و علاوه وه بر آن در
 او دستگاه طيفسنج الكترونيكى را روشّ كرد. با اين وسيله مىتوانسـت با دقت و حوصله بسيارى طيف نوا ختر را بررسى كند و قادر بود تمام نور هاى



نور زمبن $\qquad$ $r$

هزاران سال ديگر هم قابل استغاده بودند، ثُبت و ضبط نمايد.
 عكسهاى خيسى را حمل مىكرد وارد اتاق شلد. با سرخوشى گفتت: پآخرين
 كه بيرامون نواختر در حال گسترش اسـت. سرعتش هـم با آنـجه كه دستگاه

سرعتسنـج تغيير دآللى شما نشان مىدهذ، يكسان است.
 بيندازيم ." در حالىـيكه دستگاه طيفسنـج بهطور خودكار به جستجويش ادامه ميداد، شرو ع به مطالعُّ لوحههاى تصوير كرد. البته اينها نگاتيو بودنل ولى او مانند ساير اخترشناسها به آن عادت داشهت و به راحتى آن را تفسير مىكرد. در





كو جك بود كه مغز به سختى حاضر به هذيرش وا قعيت آن بود. آنهـا به گذشته نگـاه مىكردند، به ناجعهاى كه دو هزار سال پيشُ اتْفـاق افتـادهبـود. گـويـى از آتـش سـوزان كـه هنوز از فرط داغـى
 آتشينى كه در حال گسترش بود، مىتوانست تمام سيِّارات نزديكـ را بدون كوچـكترين مقاومتى از ميان بردارد؛ و بـا اين حـال، از زمـين، تـنـها بـه شـكـل

 اين رفتار ستارگان را بغهميم؟؟ مولتون جوا ب داد : "گاهى كه به راديو گوش مـد رهـم، فكر مىكنـم كه اين
 خوبى است.
$\qquad$

معلوم بود كه جيمىسون از اين حـرف تـكان سـختى خحورده اسـت، زيـرا
 نمىداد.
جيمى سون گفت: "حتماً دا رى شوخى مىكنى!"
 يك ستارهشناس بايد خـيلى صبور باشـد . ولى خـودت به وضعيتى كه ايـجاد


شُب؟
در یس اين كلمات احسـاسات عميقى ديله مىشـل كه جيمـى سـون را نه تنها گيـج مىكرد، بلكه نوعى نـاراحتى و نآرامى در او به وجـود مـى آورد.


 باعث يادآورى چيزى دردناك و لرزش در او شد.
اين دو دانشْمند مذّت مديلى به يكديگر زل زدند و مشُغول بررسى، تـجزيه و تحليل احتمالات و بركردن شكا فى كه هر انسان را از ديگرى جدا مى شدند. بعد صداى زنگیى از دستگاه طيف سنـج خحود كار كه پايان كارش را اعالام مىكرد، به گوش رسيلـ ـ تنـش بين اين دو فرو نشـست و مسائل روزمره هـميشگى جاى آن را گرفت. به اين ترتيب لحظهاى كه مىتوا نـست نتـايـج
 برزخ زندگى باز گشتيند.


سدلر از ابتدا مىدانست كه اتاق كـار اختتصاصى بـه او نـخـواهند داد، بهترين خـيزى كه مىتوانست توقَـع داشته باشلد يكى ميز خوب در يكى گوشه بخش حسابدارى بود كه همينطور هم شد. البته اين مسئله باعـث نگرانى او
 وانْگهـى او زمان انـدكى را در بشـت ميـزش سترى مىكـرد. نوشـتـن تـمـام
 اتاق ديگر طبقُ مسكونى بود، صورت مى روزها طول كشيده بود تا خودش را با اين شيوهُ كاملاُ مصنوعى زندگى ساز گار كند. اين جا در قلب ماه، زمان وجود نداشت. تغييرات شُديل دماى

 ساعتهاى ساخخت بشر ثانيهها و دقيقهها را نشان مى ردادند و هر بيست و هحهار سـاعت يـك بـار نور راهروهـا را كـمى ضعيف مـى وـردنـد تا وجـود شـب را

 عادت داشتند و اين باعث نارضايتى همسرانشـان مىشد (البته بجز مواردى

 جهار ساعته به كارشان ادامه مىدادند، مانند مهندسان سيستمهای تدارك هوا، الكتريسته، مخابرات و ديغر خدمات حياتى رصدخانه.
 تعطيل شدن قسمتهاى حسابدارى، تغريحات و معازهمها براى هشـت ساري ساعت
 ادامه مىدادند. سدلر نهايت سعىاشى را كرده بود كه در حين كار با روى ذُم كسى نگّذارد

 از افراد رصدخانه را از روى حهرههايشان مىشناخت

 باشند، نبايد شتاب كرد.
 گفته بودند وفت نامناسبى را براى آمدن به رصدخـانه انتخاب كرده است.

 وضـعيـت را كـمـى بهـتـر كـرده بـود، خـون تا وقتـى ايـن جــديـلـه در آسـمـان مىدرخششيد كسى فرصت برداختّ به مسانـل جزنّى مثل سياست را نداشت
 نداشتند و سدلر نيز نمىتوانست آنها را سرزنش كند. او بيشتر اوقـات بيـكارىاش را در سـالن عـــومـى كهـ محل استراحــت

كاركنان بود، مى گذراند. اين جـا مركز زندگى اجتتماعى در رصدخانـه و و
 و يا حقو قهاى كلان- داوطلبانه خود را به ماه تبعيد كرده بودند.
 ارقام و حقايق علاقه داشت، امتا مىدانست كه بايلد حداكثر استفاده را از موقعيت بكند. در اين زمينه حتـى دستوراتى هـم بـه او داده شـده بود كـه كـه به نظرش غيرضرورى مىرسيد. ولى نمىتوانست اين امر را رد كند كه طبح بشر
 سدلر فقط با ايستادن در كنار ريسْخوان توانسته بود اطّاللعات مفيدى به دست

سالن عمومى با مهارت و سليقه زيادى طراحى شده بود. با تغيير دائمى
 يوسته ماه قرار دارد. تجنــم عينى يكى از مهارتها در گوشها
 مى موخت، بى آن كه به جوب يا سوخت ديگرى نيازمند باشد . سدلر كه چنين جيزى را در زمين نديله بود، كاملاً مجذوب اين اين منظره شده بود.
 در ميان كاركنان به خوبى پذيرفته شده بود و حتى بعضى از رويداده اوهاى سرى
 اعضاى رصدخانه. مىشد آن جا را يكى كره زمين كوجك قلمداد كرد و بـه غير از جنايت، تقريباً هده خيزها و و وقايعى كه روى زمين اتفاق مىا فتاد، اين

 عضو مؤنث بخش محاسبات، پِ از جند هفته كار در بين اين همه كاركنان مذكر رصدخانه، از حُسن شهرت جندانى برخورد نباشند. حرف نزدن سر مهـندس با جانشـين مدير امور اجرايى يا اين كه چرفسور الف معتقد بود كه


نور زمين $\qquad$ ra

كاناستا (1' كلكى مىزند، هيـِج يـى از اين موارد مـورد تـو جـه و عـلاقه سدلر
 رصدخانه يك خانواده بزرگ و شاد را را تشكيل ميدهند.



 يك گوش مجانى مى گردى تا برايش درددل كنى؟








 ارمغان آورد.
 شكايت كنم.





$\qquad$ نصل جهارم

طريق كانالهاى مناسب اقدام كرد، ولى اين يكن وضعيت اضطرارى و فورى است. همين الان فرود غيرمـجاز يكى احمئ باعث شـد كه نتيـجه خند ساعت

كارم به هدر رود."
سلر براى درى حرفهاى ويلر بايد به سرعتت فكر مىكرد. سـسس به ياد
 رصدخانه حق يرواز در نـيـم كره شماللى را ندا رد. نـور شـديد و كور كـنــدهُ


و منجربه خرابى كامل عكسها و دستگا ههاى ظريف و حتساس شو شود.
 خاطر يك وضعيتت اضطرارى بوده است؟ اين درسته كه كـار تـو را خراب
 مشـخص بود كه ويلر به اين احتمال فكر نـكرده است و فـوراً خـشــــش برطرف شد. با درماندگى به سدلر نگاه كرد. مثل اين كه مـيّرسيلد حالا بايـد جه كار كند؟ سـلر مـجّلهاش را روى ميز گذاشت و بـلند شـد و گغتـ: پابهتر
 ندارد من هم بيايم؟"
او در طى اين مأموريت هميشه خود را آدم آدابدانى معرفى كرده بـود و هرگز فراموش نمىكرد كه كاركنان رصدخانه تنها وجودش را تـحمّل مىكنـد و بس. وانگهى، اين هـميشه سياست خـوبى است كه به ديگران ان اجـازه دهـيد فكر كنند لطفى در حق شما مىكننل.
 انگار خودش بششنهاد را داخه است. مركز مخابرات در يكـ اتاق وسيـع ، تميز و بسيار مرتب در بالاترين طبقهُ رصدخانه و جـند متر در زیر سـطـح مـاه قرار داشت. مركز سيستم تلغن خـودكار كه حـكم اعصاب مركزى رصدنـانـانه را داشُت، در اين جا بود و تمام گيرندهها و فرستندهها كه اين مـحلِ دور افتادة تحقيقاتى را با زمين مرتبط مىساختند نيز در اين اتاق قرار داشـت. اين مركز


نور زمين $\qquad$ $F$.

نداشٌ

ويلر در هنگام باز كردن در گفت: „"منظور اين نوشته ما نيستيـم." آن دو در



 بهنظر میرسيل ا فسر مخابرات كه مشغول تعمير يكـ بى سيـم قابل حـمل در لباس فضايى بود، از اين مزاحـمت خوشـحال شده است. فوراً با زمين و مركز ترافيك فضـايـى تمـاس گرفـت تا علـت حضـور يـى سفينه در منطقــة مـاير ايدمبريو م، آن هـم بدون اجـازه رصدخـانه را بيرسـل. هـمـان طـور كه آنها منتظر جوالب بودند، سلر شرو ع به برسهزدن در ميان رديف دستگاهها كرد انـ وا قعاً شگفتانگگيز بود كه فقط براى صسحبت با مردم يا ا ارسال تصـاوير به زمين احتيا ج به اين همه دستگاه باشد. سدلر كه مىدانست تمام تمام تكنسينها و متحخصصين علاقه خاصى به تشريـح كارشـان براى ديعران دارند، هند سؤال كرد و سعى نـمود بيشترين مـقـدار اطّلاعـات را به خـاطر بـسـرد. او از اين
 بررسى كار آيى آنها را دارد و اين كه استحقاق حقوق دريافتىشان را با دارند
 اغلبب پرسشـهاى او جنبه اقتصادى و مالى ندارد. بعد از مذّتى كه افسر مـخابرات توضيحاتى براى او داد، جـوابی خلاصه و گنگگ از زمين دريافت شُد : يرواز خار ج از برنامه، مربوط به امور دولتى بوده است. هيَع گونه اطّلاعيهاى از قبل صادر نشذه است، امكان بروازهاى مشابه وجود دارد. بوزش ما با را بيذيريد. ويلر به كلمات نگاه مىكرد، مشل اين كه نمىتوانست به جـشـمـانش اعتماد


$\qquad$ نصل حهارم

باشد.
فرياد زد : „آنها مى خوا هند به اين كار ادامه دهند! يس برنامههـاى ما حهـ مىشود؟؟"
 به اخخبار گوش نمـيدهى؟ نـكند فقط مشـغول نگاه كردن به نـوا اختر عزيـزت بودهاى؟ اين يـغام فقط يكـ معنى دارد. ـحركات سرّى و مرموزى روى ماير دارد اتفاق مى| فتد . حالا مىتوانى در اين باره يك حدس بزنى ." ويلر جـواب داد: "خـودم مىدانـم. ايـن هـم يـكى ديگـر از آن اكتشافـات بنهانى براى دستيابى به كانيهاى سنگين اسـت. آنها اميدوارنـد كه اعضاى


 اوّل را در هر كافه و قهوهخانهاى بشُنويل .
 خصوصاً در شر ايط فعلى قانـع كنتده بود. ا فسر محخابرات كه خوباره سروقت بی سيم رفته بود گفت: ״„"فكر مىكتم بايد با اين وضـع بسازيـم. اتا خـوشبـختانه يكـ نكتهُ مثبـت وجود دارد. تـمام وقايـع در طرف جنوب اتفاق مىا فتد يعنى طرف مـابل دراكو . به همين دليل زياد مز احم كار تو نخوا اهد شدل، مگر نه؟ " ويلر اعتراف كرد : „فكر مىكنم همين طور باشدله هبراى لحظهاى شكسته به
 كارش بیدا شود ـ بلكه دلش مى خواست يك جنجال حسابـى راه بيندازد، اتـا از اين كه مىديـد عنان كـار به هــمين سادگى از دستـش رهـا مـىشـودد، باكـ

دلخور شده بود
حاللا ديگر براى ديدن نو اختر در اكو احتباجى به دانش نجوم نبود. بعد از زمين، روشنترين جرم در آسمان بود. حتى زهره نيز در مقابل اين نو رسيلـؤ متفرعن، كم نور و بىفرو غ جلوه مىكرد. هر روز بر ميزان درخشُندگى اش

افزوده مىشد و ديگر به خوبى ايجاد سايه مىكرد.
طبن گزارشهـاى رسيله از زمين توسط راديو ، نوا اختر حـتى در روز هـم

 بشر نمىتوانست مذّت مديلى تنها به هستى و ابديت بينديشلد و فاصلهُ اتحاديه از زمين فقط جند دقيقه نورى بود، نه حند فرن نورى.


هنوز هم عدهاى معتقد بودند كه اگر انسان روى زمين مىمـاند، خرشبـختر مىبود، ولى ديگر دير شده بود و كارى از دست كسى بر نمى آمد. در هر حـال


 مىخواندند، هرگز فرو نمىنشست.



 نزديك مطالعه نشده بود. شهر مركزى و ديگر چايگاهها كه با كارى طاقت فرسا ايـجاد شده بودند، مانند جزايرى از حيات در برهوتى مرده يا واحدهايى در دل بيابانى از نور

نور زمين $\qquad$ Fi

كور كننده و يا تاريكى قير گون بودند . بسيارى محيرسيدند اكنون كه مسكونى
 براى زندگى روى ماه عافلانه است؟ ولى با تمام مشـكالات موجـوده بـشـر نمىتوانست ماه را ناديله بگيرد. ماه نتخستين جاى پا و پل انسان به فضا هـا بود و هنوز هم به عنوان كليد ورود به سيّا رهها شُـناخته مىشُلـو . سفينههايى كه از
 غبارهاى ريز سطع ماه كه در راكتهاى يونى تبـديل به جتهـاى الاكـتريكـى مى شدند، تمامى ماده بيسـران لازم را به دست مى آوردند . بـا بـار گـيرى اين


 ارزان متيسر نمىشد همجنين عقيده ستارهشناسان و فيزيكدانان مبنى بر اهـمـيـت عـلـمى ماه نيز ديگُ به اثبات رسيده بود. علم نجوم كه اكنون از بند اتمسفر زمين رهايـى يافته
 علوم نيز از وجود آزمايشگاههای ماه نهايت بهره را برده بودند. بـه رغم تـمام تنگ نظريها و تعصبات دولتمردان زمينى، آنها يكى درس را به خـوبى آموخته بودند . تحقيقات علمى خون حياتبخش تمـلن بود؛ اين تنها سرمايهـذارى بود كه مىتوانست تا ابل سود دهى داشـته باشد . بشر به آرامى و با قبول شكستـهـاى بسيـار، به مـرور كـشـف كـرده بـود كه

 ساختمان در گرانش اندك و كنترل دما و فشار را ابدا ع كرده بـود. او دو غول شـب مـاه و روز ماه را شكست داده مقابله با خرابكاريهاى آنها باشد. گرماى سوزان مىتوانست باعــ انبساط بيش از حد گنبدها و تركاندن سا ختتمانها شود و سرماى شديد مىتو انست هر سا ختار فلزى را كه در برابر انقباض مـحافظت نشُده باشـد تكه تكه كند. اتـا

سرانجام، بشر بر تمامى اين مشكلات فانق آمده بود. هر حركت يا گام تازه و جاهطلبانهاى در آغاز و از دور؛ بيش از يسش خطرناك مینمود. ماه نيز همين طور بود. بسيارى از مشكاللات كه قبل از سغر بهر مـا مـاه خود را

 بودند. امروزه، بر روى زمينهايى كه كاشفان نختستين آنها را پاى بيـاده فتـح كرده بودند، توريستهـاى زمينـي در كمال رفاه و سوار بر مـونوكـبهـا (1) بـه سياحت مىيردازند.
البته از بعضى لحـاظ مـاه به اين مو جـودات متـجـاوز كمكل كرده بود. بـه عنوان مثال مسئله اتمسفر، حكمغرما بود. البته همين جورٍ رقيِ مىتوانست بـر به جاى يكـ سهر با ارزش در برابر شهابها عمل كند. بيشتر شهابـها بـش از رسيدن به فاصله يكـ صد كيلومترى توسط اتمسفر زمين متو قف مىشـدندند و البته غلظت جو زمين در آن جا فرق جندانى با جو ماه نداثـتـ در در حقيقت اين سهر نامرئى ضد شهاب ماه از جو زمين كارآيى بيشترى داشـت و به لطف ضعيفتر بودن نيروى گرانش بيش از جو زمين در فضا گسنرده شدهبود.
 گیاهى در ماه بود. تغيير ات عجيب نور و سايهها در دهانة آتشفششانى مـانند آريستاركوس(") و ارانوستنس (') فرض وجود نوعى گياه را يـش كشـيده بود. ولى مسئله جگونگى بقاى آن نيز در چنين شـرايط نامساعدى سؤال برانگيز

 جالب باشد. اين حدس كاملاُ اشتباه بود. كمى دقت نشان مىداد كه هر گونه گياه در


نور زمين $\qquad$ 18

جهت سازگارى با اين محيط باشد. گياهـان ساده و ابتدايى نيز، مانند بشر

 خاردار آنها از هدر رفتن آب با با ارزش آن جلو
 ابتكارى در بين نباتات خارقنا






 مولكولهاى گاز جريان يافته را، قبل از نابديد شدن در جو تقريباً خلأ ماه، به درون مىمكيدند.
اين دنياى عجيبى بود كه اكنون به صورت خانة هزار اران انسان درآملده بود.









 تانهاى قرنهاى آينده بودند.

اين جيزى بود كه زمين مىانديشيد. ولى اتحاديه نمىتوانست منتظر شود و

 البته آخرين بار هم نخوا آن اهد بود


 از اين اطّالاعات در يك كلاس كوچكى و خالى و به همراه شس مرد ديگر، كه هر گز اسامى آنها را نفهميده بود به او تدريس شـده بود. لبكن بيـشتر اين







 هماهنگى برخوردار نبودند .
به نظر مىرسيد كه اين درياها ملتها بس از ايـجاد رشته كوهها و دهـانـها وهـا



 كه تا نابودى كامل فاصلهاى نداشتند، گرداگرد دريا را ا احاطه كرده بود.











 زمين را به وسيله ميدانهاى الكتريكى و وغناطينـي
 نظريهاش را الرائه دهد.



 داشتند.


 است. آنها حداقل در عمق صد صدكيلومترى
 جاه حفارىاى نيز حتى براى يكـ لحظه باز نمى نماندي

 نيازمند آن بود باقى بماند.




سدلر روى تختش دراز كشيده بود و سعى مى مرد ذهنش را رو روى وقايع
 آمده است، سـخت بود، ولى تقويم سـاعـي











نور زمين $\qquad$ 0 .

دنيايى قديمىتر و عاقلتر از زمين مىنگريست؟ عـجيب بود كه حنين واقعه



 بسيار ستارههايى كه اين نواختر با نورى برابر و يا حند برابر در آر آسمان آنها درخشيده بود؟ سدلر دوباره افكـارش را بر امور شغلـى مـتمركز كرد. جـــه كـار انـجـام





 آن خوشش نمى آمد.


 مىداد.
گفت : (بله، شما كى هستيد؟ه
 صندلى خالى داريم شما هم مى آييد؟
 من مستحقتر هستند اشغال كنم. ."
 شُنيده شُ. سدلر اندكى احساس آرامش كرد. بعد از يك هفته كار سخت، مىتوانست از حند ساعت گردش در شهر مركزى استفاده كند. هنوز زمان







 زندگى خصوصىاش آگاه نشوند.






بود .



 سرد ماه محافظت كندا



 در، در مقابلشان باز شد و واگن در كنار يكـ سكور، مانند آنجه كه در زمـين

هم يِافت مىشد، ايستاد. سدلر از ديدن مردم كه بدون لباس فضايى راه مىرفتند شگفتزده شده بود...
 ("مى خوا هيد جاى بخصوصى برويد؟")












 اطران ايستگاههاى قطار و بندرها دا داشتيند.

 را نيز در آسمان ديدر




 زيرزمينى مثل رصدخانهن زندگى كنند.

خطر گم شدن در شهر مركزى وجود نداشت. هر هغت گُنبد، مگر يكى، به به






 نكتهاى دربارة شهر مركزى وجود داشت كه فورأ أ آن را حس كرد: شهر بران
 اين حالت را دارند و برخى ندارند. سدلر از اين مسئله تعجب كريد

 هستند...





 كنارى بايد دور تمام شهر و گثندهـا میى







نور زمين $\qquad$ of

او نـمىدانسـت كه قوانين اكيلى در مـورد عـدم جـواز ورود گياهان بومى بـه
 شديد آن گياهـان و در نهايت منـجربه مرگ آنها مىشد و و بعد به علـت و جـود مواد گوگردى در آنها بوى مشمئز كنندهاى در هوا پر اكنده مىشد.
 سابقه اقامـت در مـاه را داشتت، با تعـجْب شيوهُ حركـت ايـن تازه واردهـا را تماشا مىكرد. اغلب آنها به محیض رسـيدن بـه مـاه كـمربندهـاى وزنهاى را اجا ره كرده بودند و فكر مىكردند كه اين راه از هر شيوه ديگرى ايمنتر است.

 استغاده از روزنههاى سربى افزايش دهيد، قدمهاى بى احتياطه، كمتر شـما را در معرض خطر قرار خوا هد داد و شايـد به سركات سـرتان هـم كمكـ مىكند؛


 شانزده كيلو را در اين جـا به جـاى مى گذارد، امـا مقدار انـدازه حركـت آن

فرقى با زمين نمىكرد.
وقتى در ميان جمعيت راه مىرفت، در مغازهها به دوستانش از رصدخانه برمى خورد. بعضى از آنها بستههأى زيادى را براى كار هفته آيندهُ خـود تهيّْه

 خودكفاست، ولى همه تنوّ ع طلب هستند . صداى زنگى كه سه بار تكرار شد، او را غافلگير كرد. به اطراف نگاهى اندا اختت ولى نتوانسـت مـنـع آن را تشـخيص دهل. ابتدا به نظر مىـرسيلـ كه
 بعد متو جه شلد كه خيابانها كم كم خلوت و آسمان تيرهتر مىشود. ابرهاى سياه خورشيل را گرفته بودنل. نور كمـي از كناره́ ابرهـا به بيرون

تابيده ميشد. سدلر يكى بار ديگر از ميزان طبيعى بودن اين تصاوير كه به نظر


 او مطمئن بود كه برنامه ريزان قَصد نداشتند كه هيجَ يكى از جزئبـات كار را ناديده بگيرند.... وقتى اوَلين قطرات باران فرود آمدند و نخستين زبانة آتشين آذرخش در
 ديدن نور صاعقه، تا قبل از شـنيدن صداى تندر، ثُانيهها را بششـهارد. او تا


 گرفت.


 جيست؟ جوى آب روى ماه جكار مىكند؟ آيا اين اين واقعأ همان جيزى است



 مىا فتد؟ّه



 وافعگرايـى لازم به نظر نمىرسد.
$\qquad$ 08

 بنابراين كار را دقيق و اصولى انجام



 كارشان ادامه دادند.


 توليد شده، ولى با مـارت از مراحل و فر آيندهاى يبحيدلـا






ديگر بايد حركت مىكرد. تا دو ساعت ديگر آخرين نامهها به زمين ارسال
 به اندازه كافى زنش را نگران و و منتظر گذا شته بود.
 اگر اصالاحى لازم است، انجام دهد. رُانت عزيز"م،



$\qquad$

دستم خو اهد ر سيد.
من از اين كه در سالكُ د ازدوا اجمان از نو دور هستم، خخلى منأسفم، انت
 و از آن خو شت آمده باشهد. مدنى طول كشيد تا بتو انم آن گر دبنـد را يِدلا كنم
 دلت بر ای من تنگ نشده است؟ خـدايا، حققدر دو ست داشُتم كه الان خانه




 نگر ان نباش و .ى صبرى نكز. خو دت مى دانى كه من در اسر ع و تـت باز
 خو اهد شُد. ای كاش زمان دقين آن ر المىدانستم!
 است و اعتماد نو به من كمك مى كند تا و ظالِفم را اههتر انبام دهم . نـامه را با دفت بسيـار خـواند و سعى كرد تا برداشت خـودش را از آن به
 آشكار مىشد؟ او اين طور فكر نمىكرد. ممكن بود كه اين كار بى احتباطى محسوب شود، ولى به هيجَ وجه محل و ماهيت مأموريتش را افش افشا نمىكرد. او درٍ نامه را حسباند ولى اسم يا آدرسى روى آن نوشت
 و هـمراه يك نوشتهُ كو حكى براى وكيلش در واشنـُتن فرستاد. او نوشـت:


نور زمين $\qquad$ $\Delta A$


 جرج مسلماً حقيقـت را مـىفهـميد، ولى او هـم مـانـند تمـام ا فراد سـازمـان اطّالاعات راز نگهدار خوبى بود. سدلر نتوانسته بود راه ديگرى براى ارسال ونـ
 تقريباً مخاطره آميز زده بود. او آدرس نزديكترين صندوت بست را (كه تعدادشان در شهر مركزى بسيار

 اميلوار بود كه هـمسرش هـهه هيز را درك كند و در غير اين صـردت، دسـت
 دكّه روزنامه فروشـى در كنار صشندوق يسـت بود و او يك شـمـارة اخنـار

 حسم اخبار سياسى آن قدر كم بود كه سدلر فكر كرد بايل سانسور شديلى
 نمىتوانست به وجود بحران يـى ببرد. براى يافتن خبرهاى مهـم مىبايســت بـا دقّت در صفححات داخحلى به جستتجو مـيرداخت گزا رشى بود مبنى بر مشكالوت خـاصى كه يك سفينهُ زمينـى هـنگام فرود بر مريـن داشته است و اجـازه فرود را به آن نداده بودنله، همـحنـنـن كه به سفينةُ ديگرى اجازهُ يرواز از روى زهره را نداده بودند. سدلر مطئن بود كه مشـل

اصلى مسائل سياسى بود نه خزشكى. حالا اتحاديه سخت زیريرى مىكرد. در صفحهٌ حهوار، خبر تفكر برانگيزتر ديعرى را ديد. عدةّاى جويندة معدن در يك ستّارك در نزديكى مشترى دستگير شده بودند. ظاهراً جرم آنها نقض
 جـريندگان مـعـن ساختتگى است. احـتمالاً سـازمـان اطَّلاعات عذّهاى از

09 $\qquad$

افرادش را از دست داده بود.
در صفحهُ وسط روزنامه مقـاللهاى سـاده لوحانـه وجود داشـت كـه در آن اظهار اميلدوارى شده بود همه به سر عقل آيند. سدلر كه عميقاً به تحققت جنـنـ
 تمام اجتماعات بشرى، حتتى اگر در فضا هـم باشند، الڭگوى يكسانى را دنبال مىكنتد. در آنجا هـم مردم به دنيا مى آمدنل، مىمردند و جـنازههايشـان

 همسايعانشان شكايت مىكردند، ميهمانى مىدادند، تظاهرات اتر اعتراض آميز
 سر دبير" مقاله مىنوشتند، تغيير شغل مىدادنل ... بله، اين جـا هـم فرقى بـا با زمين نداشت. البته اين فكر مأيوس كننده بود. اگر همهُ اين سفر هـا و تجربهها


 هزينهاى سنگين- در دنياى خود بـياند
 تغريـح گاههاى شهرمركزى خه خبر است! او يك مسابقهُ تنيس را در پگنبد جههاره كه واقعاً ديدنى بود، از دست داده بود. شـخصى به او گفته بود كه بازى با تويى با جرم و اندازهُ معمولى انجام شـده اسـت. ولى آن تـوبت تـعـداد زيـادى سـوراخ داشـته كـه مقاومـت هـوا را ا فزا ايش داده و سرعـت آن را برابر بـا سـرعـت تـوب در كره زمـيـن مـىكرده
 توب را تا سقف يكى از گنبدها برتاب كند. بـا اين حال مـسير منـحنـى ايـن توپها، هر بازيكنى را كه عادت به بازى روى زمين داشت، عصبیى مىكرد. يك برنامه مخصوص سينمايى سيكلوراما در گنبد شما ره سه اجـرا مـى شـد كه سفر به آمازون بود (نيش بشه هم اختّبارى بود). برنامه هر دو سـاعت يك

بار تكرار مىشـد. سدلر كه تازه از زمين آمله بود دلش نمى آلـوراسـت به اين

 با تعداد زيادى چروزكتور بزر

 رصدخـانه طرفداران زيادى داشت. يـكى از خـطرهاى زنـدگى روى ماهـ،

 بر گشتن متو جه تغيير شديد وزنش مى

 سقوط صورت مىگرفت و خيش از برخورد با آب، انرزّى جنبشى توليد شـد بسيار زياد بود.











 معابل نور فرا بنفش برنزه مىكرد. يكى از دكترهاى بخش بهدارى جـنان با

81 $\qquad$

بى بیحى به كيسهُ بوكس مشت میزد كه سدلر آرزو كرد كه اى كاش هرگز با او روبرو و يا در گير نشود. او يكى از ا فراد خشن بخش بش تعمير و نگهدارى را
 گرانش در اين جا اندك بود، ولى تماشاى چنين صحنهاى وحششت آور بود.
 بايد انتظار جه هيز را داشته بـاشد ولم هميشـه تصور مىـكرد كه شـنا در كرء ماه با شنا در كرهٌ زمين تفاوت فاحشُى دارد. اتا اين دو تجربه يـكسان بود.

تأثير گرانش فقط در ارتفا ع غير عاذى امواج و كُندى حركت آنها بود. انجام شير جهها نيز تا زمانى كه سلـر دست بـر به كارهـاى بلند بروازانه نزده
 مى گذرد و وفـت داشته باشـد در آن لحظهُ لذَتتبخش اطرا فش را بـ به خـوبى تماشا كند. بعد با شجاعت تمام سعى كرد كه از فاصلهُ هنـج مترى، در هنگام

زمين بود...

متأسفانه او زمان فرود را اشتباه تحخمين زد و نيـم دور زيـادـ شايد هـم نيـم دور كم - زد. روى شانههايش فرود آمد و خهلمى دير به ياد آورد كه در جنين مواردى كه كارها خرابس میشود، حتى از فاصلهُ كمه چـه بلايى مـمكن اسـت سرآدم بيايد . در حـالى كه كمى مىلنگگيد و فكر ميكرد كه جـان سالم به در بُرده، از استخر بيرون آمل. همان طور كه به حركت آرام مو جـها و مـحو شـدن
 جوانترها وا گذار كند.
بعد از هـمهُ اين تلاشهـا، او جـارْاى جز ايـن نـداشـت كه وقـت رفتـن از ورزشگاه، به مولتون و آشنايان ديگرش ملحقى شود. هخسته اما آرام بود ـ در حالى كـه فكر مىكرد حيزهـاى زيـادى دريارة زنـدگى در مـاه يـادگرفتـه، بـهـ صندلى "مونوكب" كه از ايستگاه خـارج مىشـد، تكيه داد و ديد كه درهاى بزرگ پششت سر آنها قفـل مىشـوند. آسمان آبى و نيمه ابرى جـاى خـود را به شب ماه سبرد . زمين نيز همان طور كه هند ساعت فبـل ديله بود بـلون تغيير
$\qquad$

كماكان سرجايش بود. لحظهاى به دنبال ستارءّ نورانى نو اختر در اكو گشت، بعد به ياد آورد كه در اين طول جغرا فيايى آن ستاره زير لبهُ شـمالى مـاه هـنهان است.
$\square$
$v$


نور زمين $\qquad$ sp

















 شده بود.



 هنگام رانندگى احتياط عايت مىشد. خوشبـختانه ويلر يك مبتدى بود، زيرا
( Cater Pillar در صنعت حمل و نتل به نوعى ماشين رامسا;ى سنگبن با بولدوزر اطلاق میشود. و.

تكنيك رانندگى جيمىسون جنان غير عادى بود كه هر راننده با تجربهاى را به وحشت مىانداختى






 كند.
با اين حال وفتى اين اخترشناس آرام و متّين بشـت آلات كنترل يكـ


















 دقيةه هيجّ جيز غيرعادى نيافت و باخيا جاى تعجب هم نبود، زيرا محل فرود آن سفينه خـارج از برنامــه، هنوز در در ششت افق بنهان بود.
او كفت: پبهتر است كه حركت كنيم. دو ساعت ديكر به بيكـو خوامــمـ رسيد و در آنجا شام خواهيم خرود درد



 فرديناند(1) ما هم يكى از آنهاست.




 دامهايى عبور مىكرد. يكـ رانندة بیتجربه معمولاً با با جلوى تراكـي


 هر گونه تلاش براى نجات تراكتور منجربه ليز خوردن بيشتر ماشير مانين میشد.
$\qquad$ نصل هفتم

 شيب كمترى داشتند و انتظار داشت كه ادامهُ سفر دستانداز كـمترى داشته باشهد. اما او به اين نكته تو جه نكرده بود كه جيمـيسون براى كسب سرعت بيشتر راه سادهترى را انتخاب كرده است و همين مسير است كه فردينانل را
 چشت تراكتور رفت و خلبان براى ملدتى او را نديل. وقتى كه به كابين اصلى بر گُشت با ناراحتى گفت: (پتا حالا هيَّ كس به من نگفته بود كه آدم روى ماه هم دهار دريازدگى و تهوّ ع مىشود ."
 سراشيبها به سمـت دشـت، حنين حـالْتى در بينتلده ايـجاد مىشد. افق چحنان نزديك بودـ حدود دو تا سه كيلومترـ كه انسان احساس زندانى بودن مىكرد. گويـى فقط هـمـين كوههاى اطرافـ وجود خــارجى دارند. ايـن تو هتـم و اثر
 مىترسيدند از لبه به پايين سقوط كنند.
 در مقابلشـان سر به فلكـ كشـيدل در زمانهـاى دور اين كو هـهـاى با شـكـوه به

 يكصدوينجاه كيلومترى را خراب كرده و يشكو را براى هميشه در عزلتت و تنهايى رها كرده بود. مسا فران همان جا توقف كردند، غذا خوردنلد و قهوهاى نوشيدند. يكى از مشكالات كو جكى زندگى در ماه، عدم امكان نوشيدنِ نوشيدنيهاى واقعـاً دا غ بود. در فشار اندك اتمسغر مصنوعى و سرشار از اكسيرُن مورد استغاده در كرات ديگر، آب در دماى هفتاد درجه سانتيگراد به جوش مـى آملد. امتا يس از مدتى به نوشيدنيهاى ولرم عادت مىكردند. جيمى سون چس از دور ريختن ته ماندههاى غذا از دوستش يرسيد : (هنوز
$\qquad$

هم مطمئن هستى كه مى خوا هى به اين سفر ادامه بدهى؟؟ ــ تا وقتى كه تو امن بودن راه را تضمين كنى، بله. آن ديوارهها از اين جـا ، خيلى چرشيب و عمودى به نظر مى آيند.


تو را بدانم. هيـج چيز بدتر از مريض شدن در لباس فضـايـ نيست.




همين الان انجام بدهى
ـ من نگران آن مسئله نبودم .
و دوباره به اتاق عقب ترا اكتور رفت.
ويـلر در مدت شش مـاه اقامستش در مـاه، فتـطـط دمـ دوازده بـار هـنــام حفّاريهاى اضطرارى و فورى، لباس فضايى پوشيده بود. كاركنان رصدخانه
 عـمليات با سيستم كنترل از راه دور انـجام مى گرفـتـ. ولى او جنــنـان هـم مبتدى نبود؛ هر چند او هنوز هـم زياد احتياط مـكرد، ولى احتياط بهتر از اعتماد به نفس بيش از اندازه بود.




 كار به صورت بـخشى از زندگى ماه در آمله بود و هـــي كس آن را شـوخى نمىگرفت. وقتى از كامل بودن همه حيز مطمئن شدند، درهاى هوا بند ره را باز كرده، بر سطح غبار آلود دشت قدم گذاردند.

 نمىرسيد. البته جند صخره́ عمودى وجـود داشـت كه مىشد آنها را دور زد،
 گرانش اندك مـاه، حتى بـا لبـاس فضـايى هـم عبـور از جنين كوههايى كار دشوارى نبود.
با اين حال يس از نيم ساعت بِيادهروى نفس ويلر به شماره افتاد و عرق كرد. صفحهُ جلوى صورتش جنان مه آلود شد و عرق كرد كه براى ديلن جلو
 او سرسختت از آن بود كه تـتـاضـاى كاهش سـرعـت را بكـنـد، ولى وقتـى جيمىسون اعالام توقف و استراحت كرد بسيار خوشـحال شد.

 مقابل نور شديد زمين محافظت كرده و شرو ع به جستجو كردند. تنها چند لحظه طول كشيد تا آنحه را كه در هـاش بود بوند بيدا كنند. تقريباً در نيمه اول افق، دو سغينه عظيم باربرى مانند دو عنكبوت زشـو روى یإيههاى گستردهشان ايستاده بودند. اگر چه عظظيم بودند، اتا در مقايسه با گنبدى كه در چشت سرشان فرار داشت، ناحيز به نظر مىرسيدند. اين يكـ گُبد عادى فشار نبود. اندازههاى آن به تمامى نـامـمكن و اشُ آتباه بودا به نظر
 فوقانىاش از زمين بيرون آمله است. ويلر به وسيله دوربينش، كه با وجـود
 در اطراف فاعدهُ گنبد در حال حركت بودند. گـهگاه ابرى از غبـار بـه هوا برمى
 كه به زمين عادت كردهانـد، در ايـن جا به دليل گرانش اندك، اشـيا بسيار


$\qquad$

سرعت آن مساوى سرعت سفوط بقتّه هيزه ها بود.


 جيمىسون خون هميشه، با دقت و احتياط جواب داد : "شايل . شـايد آنهـا تصـميم گرفتـانـد كـه سـنگ مـعـلن را در هـــيـن جـا تـصفـيـه كـرده و تمام كارخانهشان را زير همين گْبد ساختهاند. ولى اين فقط يك حلد كه تا به حال جنين چیيزى نديلهام." - مىتوانيم با يكى ساعت بِياده روى به آن جـا برسيـم. بهـتر نيسـت جـلوتر برويم و همه جيز را ببينيم؟ ـ ت ترسم از اين بود كه همين حرف را بزنى. فكر نـمىكنـم كار عاقلانهاى باشد. شا يل مجبورمان كنْد آن جا بمانیم•

 آنها نمىتوانند ما را بازداشت كنٌ . رصدخانه از محلّمان خبر دارد و اگر به


 بيفت. بايين رفتن سادهتر است. ويلر با لحنى اعتراض آميز كه چنـدان هـم قانـع كننده نبود گفت : (امـن كى گفتم بالا آملن سخت است؟!! پايين مىرفت، فكر ناراحت كنندهاى به خاطرش رسيد و گفت: "فكر مىكنى
 فركانس كشيك میدههد؛ دراين صورت تمام حرفهايـمان را شنيـلـوهاند. مـا درست در خطط ديل مستقيم آنها قرار داريم." - حالا جه كسى مىترسد؟ به غير از رصدخانه هيـي كس به حـرفهاى ما گوش نمىدهد و آنها هم به علت و جود كـو هها نمىتواننـل چـيزى بشنونل . بـه
v $\qquad$ نصل هفتم

نظرم و جدانت معذّب است؛ هر كه نداند فكر مىكند دوباره از كلمات ركيك
استفاده كردهاى ! اسط
اين اششارهاى به يك واقعه جس از رسيدن ويلر به مـاه بود. او تا آن موقـع
 صحبتهايش گوش نمىدهـد . در حاللى كه در لباس فضايـى تا فاصلهاى دور

صحبتهاى راديويع براى همه قابل شنيلن است است

 مىشد. جيمىسون حالا با احتياط بسيار زيادى رانندگى مىكرد، زيرا قبـلاً به آن جا نيامله بود و مسير را نمىشناخت . دو ساعت طول كشيد تا ساختـمان
 خودشان را به رخ كشيدند.
ويلر بار ديگگر آنتن روى سقفـ را به سمت زمين نشانه رفـت. ســس بـا رصدخانه تماس گرفت و گزارشى راجـع به آنته كه يافته بودند و اقدامات
 نكنتد، ارتباط را قطع كرد. واقعاُ مسخخره بود كه آدم براى تماس با فا فاصلهُ صد كيلومترى مـجبور باشد اول با زمين كه هـشتصهد هـزار كــلومـتر فاصله داشت، ارتباط برقرار كند. ولى از اين فاصله هيـِ راهى براى تماس مستقيـم


 اين شيوه غير قابل اطمينان بود. براى تمام منظورهاى عملى تنها راه اه ارتباط، تماس با مناطتِ در ميدان ديد بود.
هيجانى كه از رسيلدن آنها ايـجاد شـده بوده، واقعاً تماشايى بود. ويـلر با خود انديشيد كه اين صحته درست مشّ لانهُ مورچهاى اسـت كه يك نغر هـوبى را تا آخر در آن فرو كرده باشد. بهزودى متوجه شدند كه توسط تعداد زيادى


سرانجام بر اثر تراكم آنها، به ناجار فرديناند را متوقف كردند. ويلر گفت: "ديگر هر لحظه ممكن است نگهبانها را خبر كنند." اين موضو ع به هيـج وجه براى جيمى هسون سرگرم كنتده نبود. به همـين دليل جواب داد: "بهتر است از اين شوخيها نكنى . يك شوخى نبايد اين قدر به واقعيت نزديك باشد. "

 منظورشان بخش (") دوم است.
 جا آوردهاى و من فقط راننده بودهام
 جيمىسون كليدى را فششار داد و هوا بند باز شـد . يكـ دفيقه بعـد مسـئول به
 ظاهرى خشُن و نگران داشت، گويى نگرانى در صورتش حك شـده بـود.


 برايمان ميهمان نمىرسد. جطور شد كه اين جا آمديد؟



 همين دليل تصميم گرفتيم سرى به اين جا بزنيمه.
 خودش را معرفى نكرده بود. جنين رفتارى نه فتط روى زمين، بلكه بر روى

ماه هم رفتارى بیا ادبانه محسوب مىشد.

 براى ما ايـجاد كردهايد. تـا حـالا فتط دو تا از طيفـ نـُـارههاى من با نور راكت يونى سغينههاى شما خراب شده است. به اين ترتيب آيا ما را به دليل كنجكاويمان سرزنس مىكنيد؟"
لبخند كوجكى روى لبان بازجو لغزيد، ولى بالافاصله مسو و نايديد شد. با اين حال به نظر مىرسيد كه فضـاى حاكم بر اين سه نفر كـمى آرام شــده

ـ فكر مىكنم بهتر اسـت تا ما به اين موضوع رسيدگى مىكنيم، با من به دفتر بياييد. زياد طول نخوا هلد كشيد.

- خى فرموديد؟ از كى تا به حال بخشى از مـاه به صـررت ملكى خـصوصى در آمده است؟
- متأسفم، جاره ديگرى نداريم. لطفاً با من بياييد. اخترشناسان لباسهاى فضايى خود را پوشيدند و به دنبال افسر از هوا بند


 بود به ياد آورد.
آنها از يك در كه با دقِّت در انحناى گُند كار گذا شته شده بـد بود، به داخل راهنمايى شندند و خود را در فضـايى كه بين جدارة بيرونى و داخلى گـنـلـ

 جدا شده بودند. حتى كف گنبد نيز كه زير چاى آنها بود از همان مواد ساخته شده بود. ويلر با خود فكر كرد كه همه خيز مشكرك و عجيب به نظر مـرسدر، ولى متأسفانه نمىتوانست آن مادي راهنماى كـم حـرف با عـجلـه آنـهـا را از مسـير عبور داد، گويى دوسـت

نور زمين $\qquad$ Vp

نداشت جيز زيادى ببيتند . ستس از يك هوابند ديگر گذشتند و دانخل گنبد اصلى شده، لباس فضايىشان را در آوردند. ويلـر در ايـن فكر بود كه آيا



 داشتند. البته اين جـيز، عجيب و غيرعادى نبود، ولى بايلد براى مرا جـعه و مطالعههاى بعدى به خاطر سبرده میشد.

 هواى ذخيره، برت اضطرارى و كنترل مركزى .
 وقتى در مقابل درى ايستادند كه رويش نوشته شده بـود، حراست، متفكرانه
 قبل به تو گنته بودم!" جس از مدت كوتاهى جـملهُ "وارد شويد" روى در درخخشـيل و در به طور

 هول مشكل بزرگى نيست و دو ستارهشناس مشغول مقايسه لوازم اين اتاق با

 هرونده بود.
افسر حراست برسيد : "خوب! اينها كيستند؟؟ ـ دو ستارهشناس از رصدخانه در هالتو ـ همين الان با تراكتور به اين جا
 اططلاعات رسده را روى يكى صفهئ كاغذ، جابِ مككند. و.
$\qquad$

آملهاند. من فكر كردم كه بهتر است شما آنها را بينيد. ـ حتماً . ا سمتان، لطفاًّ
يك ريـع ساعت طول كشيـد نـا تمام مشــخـصات با دقًت نـوشته شـود و سیس با رصدخانه تماس برفرار گردد. ويلر فكر كرد كه حالا ديگر آتش بازى شرو ع مىشوذ. دوستانشان در مركز مخابرات كه در مراحل محختلف آنها را را زير نظر داشتند، مجبور مىشدند مراتـب را به مقامات بالاتر گزارش دهر دهند.
 صحبت با آنها كرد.
 مـا اصلاُ انتظار ميهمان را در اين جا نداشتيـهم، در غيـر اين صورت تابلوى تزديكـ نشويد را در اين اطراف نصب مىكرديـم. احتيـا ج بـه گغتن نيست كه وسايل شناسايى مناسبى داريـم و حركت هيـي كس از ديلـ ما ينهان نمىماند، حتى اگر آن يك نفر به اندازهُ شما عاقل نباشد و بخخوا هد محخفيانه به ما نزديك شود! با اين حال شما اين جا هستيد و صدمهاى به كسى وارد نشـله
 دوست نداريم كه چيزى راجـع به آن گفته شود. ناجارم شمـا را به هايگاهتان و برگردانم، ولى دو جيز از شما مى خـى اهم

 صحجبت نكنيل. دوسنانتان خوا هند فهميد كه كجا رفتهايد، بنابر اين نمىتوانـو انــم آن را سرّى نگه داريـم. فتط در اين باره با كسى بحـث و گفتگو نكنيل.
 ـ اگر كسى اصرار كرد كه سئوالاتى از شـنا بكند و علاقه خاصـ خـا ما جرا نشان داد، فوراً به ما گزا رش كـر دهيد. فقط همين . اميلوار كـر كه تا رسيدن به معصد سغر خوبى داشته باشيل. ينج دقيقه بعد آنها داخل تراكتورشان بودند. ويلر كه هنوز عصبانى بود، گفت: "با آن همه اهن و تلب حتئ يك سيگار هم به ما نعارف نكرد!"
$\qquad$

جيمىسون به آرامى گفت: "اتفاقاً بر عكس، فكر مىكنم خـلى شـانس آورديم كه به همين سادگى آزاد شديم. آزها خیلى در كارشان جذّى بودند.


يك معدن بود؟ و هرا آنها در آشغالدانى مشل ماير مشغول كار شدهاند؟
 ديگر آن هيزى ديدم كه خيلى شبيه مـاشين آلات حفارى بود. ولى يكى مـعدن معمولى نيازى به اين همه متخفى كارى ندارد.
 هيزى راجـع به آنها بداند. ـ در اين صورت ما هم هيزى نخوا هيم فهميد و بهتر اسـت مـغز خودمان را خسته نكنيم. خوب این حالا كجا برويم؟
 نتوانيم از فرديناند استفاده كنيم. جس بهتر است همين حالا بيشـترين استغاده را از آن بكنيم. هـميشه دوست داشتم كه سينو س ايريديوم (1) را از نزديك تماشا كنم.
_'كه البته در سيصد كيلومترى شرت ما قرار داردا - بله، ولى هـان طور كه خحودت هـم قبالُ گغتى اگر از كوهـهـا ا اجتنـاب كنيم، مسيرمان كاملاُ مسطع خوا هد بود و هنج ساعته اين راه را طـى خوا هو اهيم كرد. رانندگى من هـم بد نيست، هر وقـت خـسته شدى، جـاى تو را خـوا هـم گرفت.
ـ نه، روى اين زمينهـاى ناشنا است. ولى كار ديگـرى خـواهيـم كرد. من تـو را تا دمـاغة لایِلاس مـىبرم تـا نگاهى به خليَج بيندازى . بعد تو از روى رد مسيرى كه من آمدهام تـا پـايگاهـ، رانندگى كن و بايد حتماً از همان مسير برگردى. ويلر با خوشحالى اين بيشنهاد را پذيرفت. میترسيد كه جيمـيسون برنـامه

سفر را به هم زده و فوراً به رصدنحانه برگردد از اين كه راجـع به رفيقش به اشتباه قضاوت كرده بود، از خود خحجالت كشيد.






 كردند و تعداد بيشترى از بستهـهـاى


 امروز روز نعطبل و استراحت برد بود...

 كردماى."

- بله و به آنها علاقمند شدهام مـ متأسفانه تو بعد از آ آن كه آخرين كرين كروه آنها

 دارند يكى دستگاه هزار و بانصد سانتىمترى بر روى يكى از از اقمار مشترى بسازند.
ـ عجب بِرورّة عالى الى خواهد شد. هميشه معتقد بودم كه ما بيش از از حد


 با زمين راه بيندازند؟

نور زمين $\qquad$ va

- جواب به اين سؤال خيلى سخت است. رفتارشـان خيلى دوستانه بود،



به من گوشزد كرد.

 مؤدّب بودند كه چيزى به زبان نياوردند. شخگى نبود كه از سهـميهبندى فلزات

 زيادترى نسبت به ما دارند و زمين هم نصف موراد مصرفىاش ران را حيف و ميل مىكند.
ـ فكر مىكنى حق با كيست؟
 زمين از اتحاديه مىترسند و اصلأ دوست ندارند كه قدرت بيشترى به آنـي آنها
 تصرف خواهد كرد و بعد پاى ميز مذاكره خوا اهد نشست.
 نگاهى به سـاعتش كرد و خودش را روى صندلى رانـنده اندا راخـت و كفتـ:






 او اصلاُ تعجب نكرد. حتى اگر يكى ميليون سال هم مى گذشت هيَّ تغييرى

همانطور كه از فـلات و دماغه عبور مـىكردند به مرور ديـوارة سترگِ
 گرفت. در اعصار بسيار دور سينوس يك حلفهٔ كامل از كوهها بود. در آن

 تمامى ديواره جنوبى شده و حالا فقط نبمى از اين حلقه باقى مانده بود اينجا دماغه لإلاس و دماغه هر اكليدس (")به يكديگر خـيره شده و در در رؤياى آن روزهـا بودند كه كوههايى به ارتنا ع بحهار كيلومتر آنها را با به هم متصّل كرده بود از آن كوهها فقط جند تِيغه و تَههاى كوتاه به يادگار مانده بود. زمانى كه تراكتور از كنار صسخرههاى عظيـم، كه همحجون صغنى كامل از
 زمين رنگى سبز به كنارههـاى اين صحرهها زهـا زده بود كه تمامى جزئيات ايـن
 بود، اما ويلر مىدانست كه بالاخره يكى روز بشر به تارك آنها خوا هـد ايستاد
 دويست سال هـنوز بخشهای زيادى از ماه وجود داشت كه بـاى بشر بر آنها نرسيده بود و بسيارى از نقاط مـاه جز به باى طلب و عرق جبين انسان قابل دسترسى نبودند.
او به ياد كودكىاش افتاد كه براى نـخستين بار به وسيلهُ تلسكوب دست
 عدسى كه در داخل يك لوله نصب شده بود، امَا لذّت كار كردن با با آن بيش از دستگاههاى عظيمى بود كه اكنون در اختيار داشت. جيمىسون با تراكتور دور بزرگى زد و سر آن را به طرف غرب برگرداند.

$\qquad$ A.

اين جادهاى بود كه براى هميشه باقى مىمـاند، مگر آن كه عبور و مرور زياد
اثرش را از بين مىبرد.
او گفت: „اينجا آخر خط آر است. حالا مىتوانى رانندگى كنى. مـاشين تا زمان رسيدن به هالتو در اختيار تو است. بعد مرا بيدار كن تا از كوهـها عبور

ويلر متحيّر بود كه جيمى

 روى رد ايجاد شده در غبار به سمت بلاتو حركت كرد.


سدلر همانطور كه بر درِ اتاق مديركل مىزدد، فيلسوفانه به خـود مى

 بود كه بداند جه كسى اعتراض كرده اضر است. بروفسور مكـلورين يكى از كوجكترين مردانى بود كه سدلر تا كنون ديله

او جنان ريزنقش بود كه برخى اين اشتباه مرگبار را مىكردنــد و او او را


 متوسط باشد؟) و مكلورين از هر لحاظ يكى از سرسـختترين مردان مـاه او از بشت ميز كاملاُ خالىى و تميزش به سدلر زل زده بود. حتى يكى مداد

نور زمين $\qquad$

و كاغذ هم وجود نداشتـ فقط صفتحهُ كليد كو حكى به هـمراه يك بلندگوى

 كاغذبازى شنيده بود. در حقيقت تمام رصدخـانه به طور روزانه و از طريت دستورات شفاهى كنترل مىشد و به كارش ادامه مىداد دو البته ساير افراد بايد
 مكـلورين بود كه به وسيله ميـكروفون و شفا هـاً دستور مىداد اد كـ كـل سيستم به خوبى كار هىكرد و آن هـم يك دليل سـاده داشـت: مديركل هـه خيز را ضـبط
 نگفته بوديل!؟ فوراً نوار را پـخش مىكرد. شايعهاى و وجود داشـت (البته سدلر آن را باور نمـكرد) كه گـاهى مـكلوريـن تـقلـب كرده و بعداً بـخـشهـايـى از نوارها و صسحبتهايش را تغغيير میىاد ا لاز جرمى عملاً غيرممكن بود. ملير به تنها صندلى موجود در اتاق اشاره كرد و بيش از رسيلـن سدلر به آن شرو ع به صحبت نمود : ـ نمىدانم چه كسى بانى اين فكر بوده، ولى هيـِّكس به من نگغته بود كه

 استغاده از امكانات و كارايى افراد اهميّت نمىدهد، ولى نكر مىكنم كه بهتر
 برسند؛ خصوصاً حالا كه بايد نو اختر دراكو را تحت نظر داشته باشيم.







مىكتم كه خيلى خوب با آنها كنار آمدهام.م" مكلورين متفكرانه دستى به صورتش كشيد . سدلر نيز با تعـجب به دستان او كه چندان بزرگتر از دستهاى يك كودى نبودند، نگاه مىكرد. مدير چرسيل : (افكر مىكنيد جه مدت در در اينجا جـا خواهيد ماند؟ه،
 نمىدهد. سبـس بـاســخ داد : „اجـواب دادن بـه اين سؤال مـشكل است، زيرا محلو دهُ تحقيقات من به خوبى تعريف نشلده است. بايد به شمـا ا اخطار كنـم كه هنوز شرو ع به بررسى بخش علمى نكردهام و ظاهراً اً اين سـختـترين قسـمت
 فنى بودهام اين خبر، چندان خوشايند مكلورين نبود. او مثل آتشفشُانى بود كه كمكم آتشفشانى مىشد ـ تنها يك قسمت ديگر با قى مانده بود و سدلر نيز فوراً دست انـت به كار شد.
او به سمت در رفت، به سرعت آن را باز كرد، نگاهى به بيرون انداخـت
 را از مدير گرفت. سدلر به كنار ميز آمد و كليد دستگاه ارتباط و ضبطط صوت

را خاموش كرد.
 بگويم، ولى مجبورم. احتمالاً شـما تا به حال جنـين كارت شنـا سايـىاى را

نديلهايد .
مدير كه تا كنون با خنين رفتارى روبرو نشـلهه و هنوز گيـج بود، به كارت
 عكس سدلر و چند حرف، ظاهر و سهس نآديل شدند. وقتى ملير دوباره نفس كشيـل، هرسيد: اوو اين سازمـان مركزیى امـنـيـت
 سدلر باسـخ داد : (انبايد هـم مىشنيديد . اين سازمـانى بـه نسبت جـديد و

$\qquad$
 اهميتى نمىدهم و با تمام كسانى كه معتقدند بررسى تحقيقات علمى بر مبناى مالى و اقتصادى كارى اححقانه است، موا فقم. ولى شما فكر نمىكنيد كه اين
 مكـلورين با آرامش خطرناكى گفت : "ادامه دهيل.") سلر خـارج از حـدود وظايفش، كمكـم داشـت از همه هيز لذّت مىبرد. البته اين حـالت، ارتباطى با سرمستى از قدرت نداشـت ... او با صدا قـت و سادگى تمام گفت: (امن دنبال يكـ جاسوس مى گردم .") ـ ـ آيا جلّى مى گويِد؟ الان قرن بيست و دوم است!
 به اين گفتگو با كسى حرف نزنيد، حتى با و گنال.
 جاسوس باشلد. اين خيالبا فى است .ه سـلر صبورانه بـاسـخ داد: پهـمـيشه هـمينطور اسـتـ. ولى وضـعيـت را تغيير نمىدهد ." - بـا فرض ايسن كه جـنيـن اتْهـامى اسـاسى هـم داشته بـاشد، آيـا او را مى شناسيل!
ـ متأسفانه حتى اگر هم مىدانستم نمىتوانستم به شما بگويمّ. ولى با شما
 شك و حلس يكى از مأمورانـمان وارد عمل شلدهايـم. حالا متو جـه شديـد كه و چرا من كنجكاو و فضـول بودم. هـمواره سعى كردهام رفتار دقيق و مناسبى داشته باشّم و فكر مىكنم كه در اين زمينه موفت بـوده و اعتماد همه را جـلب كردهام. فقط امـيدوارم كه آقاى ايكس،(1) اگر واقـعاً وجـود داشـوته بـاشله، ظاهرسازى مرا بـاور كرده بـاشد. در ضـمن به هـمين دليل مايلم بـدانم كه حـه كسى از دست من به شمـا شكايت كرده است؟
 مسئول انبارها. او از اين كه شما مقدار زيادى از وقتـُ را تلفـ مـيكنيد، دلخور است."
سلر كمى گيج شد: "خيلى جالب است. جنكينز، سريرست انباردار ارها
 بودم و سعى كردم نقش خود كنم. بايد آقاى جنكينز را زير نظر بغيرم.


 مخابرات باشد."





 انگشت شمار بودهاند و آخرين آنها شايد حدود صد سال بيش از از آن مرده

مكلورين لبخندى زد و برسيد: "راستى، شمـا از كجا مطمئن هستيد كن من جاسوس نيستم؟"
 فاكتور اطممينان و ونطعيت به ندر ندرت وجود
 را فراهم نكرده باشند."

نور زمين $\qquad$ As

مكلورين ناخودآگاه مدتى به او خيره شد و بعد دهانش باز ماند. با عصبانيت گفت: "یس مرا هم زير نظر داشته|يد؟" سدلر شانهاش را بالا انداخت و جواب داد "اين براى همه پيس مى آيـل . اگر دانستنش تسكينتان مىدهد، تصور كنيد كه وقتى ميخوا ستند مرا انتخاب كنته، چه بلاهايى سرم آوردهاند . بدتر از همه اين كه خوددم داوطلـب اين كار نشله بودم...." مكـلورين زير لـب غريد: "حـالا از من مـى مـوا هـيـد كه جـكار كنـم؟" بر
 جيغى كر كنّده تبديل مىشّود، صدايش براى مردى به اين اندازه، بسمار عميق و سنگين به نظر مىرسيد .




صورت كاملا" مرا نديله گرفته و همحنان مزاحم و فضول فرض كنيد ."
 روى كمكهاى همه جانبه من حساب كنيد شايـد بتوانيم ثـابت كنيـم كه شكـ و ظن شما اشتباه و بىاساس است. ست سدلر جواب داد: "صادقانه اميلدوارم كه همينطور باشد. از هـمكارى شما بینهايت متشكرم. " وتَى در را آشـت سرش بسـت درسـت به مـوقـع جـلـوى سـوت زدنـش را
 ملاقات با ملير سوت نمىزند. ظاهرش را درست كرده و از دفتر وگـنال گذشته، وارد راهروى اصلى شد و در آن جا با ويلر و جيمىيسون برخـررد

ويلر با علاقه زياد זرسيد: "ييرمرد را ديلى؟؟ سر حال بود يانه؟"



مدرسهاى شيطان به نظر مىرسيد! جيمىيسون گغنت: "هـمـيـن الان مـا را الحـضار كـرده و عــلـتش را هــم نمىدانيم. ولى احتمالاً در حـال بررسى وقايعى اسـت كه در زمان غيبـتش

 سغر ما را فهميله باشد. ." ـ مگر اين كار جه عيبى دارد؟ ـ مـاشينها بايد فقط براى كارهـاى رسمى و غير شـخصى مـورد استفاده قرار گيرند. ولى همه اين كار را مىكنند به شرط آن كه سوخت را را خودمان
 سدلر با سرعت فكر كرد و بعد فهميد كه جيمىسون به شغل ظاهرى او در

امر حسـابرسى امور مالى الشاره مىكند.
 اين است كه به جاى حق الـتنكوت وادارتان كنم مرا هم به يكـ سفر بـبريــــ اميدوارم كه بيرمردـ برفسور مكـلورين- زياد اذيتّان نكند ."

اكر اين سه نفر مى فهميدند كه ملير با جه شك و ترديدى اين مصاحبه را انجام داده است خيلى تعجب مىكردند. در شرايط عادى، نقض مقررات كـر كم اهميتّتى مثّل عدم استتفاده خـصـوصى از كـانريـلارها توسـط وگــنـال مورد

 احضار كرده بود تا حيزهـايى از آنها بفهمد. بـرفسور مكـلـورين از ايـن كه هميشه از همه جريانهاى بايگًاه خبر داشت و مـى ودانست كه بـخش معينى از وفت و استعداد كاركناش صرف عدم موفقيت او در اين امر مىشود به خود

ميباليد!
ويلر با تكيه بر افتخـار كشف نو اختر دراكو، به طور كامـل مـأموريـت د غيررسمى را تشريح كرد و سعى كرد خودشان را جاى دو دو شواليه در لباس

نور زمين $\qquad$ A1

رزم مجسم كند كه در شبى تبره براى يـافتن ازُدهايى رفتهاند كه رصـدخانه را


بِشُشاِيش مىدانست كه آنها كجا رفته و جه كرده بودند. مكلورين هـمان طور كه به صحبتهاى ويلر گـوش مـيداد متو جْه شـد كـه قطعات اين معما كم كـم در كنار هـم قرار گـرفته و شكـل مـى
 ورود به منطتء مايرايمبريوم خوددارى كنند، بايـل به همين مـحل اسرار آميز مربوط مىشد. سدلر هم احتمالاً در همين رابطه كار مىكرد. مكـلورين هنوز


يك جاسوس خورب به تنها جيزى كه شبيه نيست يك جاسوس است. او در حـالى كه عــميـقاً در فـكـر فـرورفـتـه بـود جـيـمـىسـون و ويـلر را ناخود آگاه و بى هيحَ عتاب و خطابى بيرون فرستاد و همين باعث شـخفتى آن دو نغر شل. بعد براى مدتى در افكارى تيره و تار غوطه خورد. شا يـل همه چـيز
 اگر يكى از اين دو نفر به دنبال اطّلاعـات مى ایشته است، آيا كارى بيش از



 خـدا را شـكر كه او مسئول حـل اين مشـكـل نبـود. بايـل در اسـر ع وقـت خـودش را از شر آن خلاص مـىكرد. او دكمه فرسـتنـده را فشار داد و بـا قسمت بيرونى دفتر كارش صحبـت كرد و گفت: „لطفاً آقاى سدلر را برايـم بيدا كنيد. مىخوا هم دوباره با او صححبت كنم."


يس از بر گشْن ملير وضعيت سدلر خيلى تغيبر كرد. هر چشند كه او تلاش بسيا رى براى بيشگيرى از اين امر كرد اتا مىدانست كه بالاخره اين امر روى


 سازد. به تدريـج هـمه بـا او دوسـت شـده و صـحـبـت مىكردنـد و اين كـمـك

ناجار بايد كارش را از نو شرو ع مىكرد.
 نبرده بود، امّا همه فهميله بودند كه از زمان برگشتن ملير كل نه تنها حيطه كار

 امكان مـخفى نگه داشتن هيـج رازى وجود نداشـت. ديگر هده مى دانـــتنـد كه

نور زمين $\qquad$ 9.

سدلر مهمتر از آن هیزى است كه به نظر مىرسيل. فقط اميلوار بود تا مدتى

 فقط يك سياست عملى بود، خون همه انتظار داشٌتند كه اين كونه عمل كنـ .
 حسابدار ها و منشيهاء هر چند كه و جود اين عده نيز لازم بود. او در صورت وجود جاسوس در رصدخانه با دو مشكل روبرو بود. يك جاسوس اگر نتواند با مقامات بالاترش تماس بڭيرد، ديگُر اطّالاعاتش به درد
 مىرساندند، بلكه يك كانال ارتباطى مطمئن و خوب هـم براى ارسال آن در

اختيار داشت.
در عمل ، فقط سه راه براى خروج از رصدخانه وجود داشت. مونوريل،
 المكان به صورت تئورى وجود داشت كه مردى بتواند حند كيلومتر بياده رفته،


 نگهدارى كه به طور منظم از لباسهاى فضايى استغاده مىكردند، كار مشكلى نـلـ
 خند كه سدلر شك داشت هنين مقرراتى هميشه رعايت شود

 مىشد، چون براساس قوانين ايمنـى، هر تراكتور بـايد دست كم دو سرنـشـين مىداشت و اين قانون به دلايل ايمنى هرگز نقض نشده بود. البته سفر عـجيب ويلر و جيمىسون نبايد ناديله گرفته مىشُد. او در خواست بررسى سوابن آنها را كرده بود و تا حنـد روز ديگحر نتتـجه را دريافت مىكرد امتا عمل آنها آشكارتر از آن بود كه شك كسى را برانگگيزد.

بنابراين فقط مونوريل كه به شهر مركزى مىرفت، باقى مىماند. تقريباً هـمة


 جالبى در مورد زندگى خصوصى كاركنان رصدخانه كشف مىـركردندا




 مىشد.
در اين مدت سدلر بايد دانشممندان را زير نظر گرفته و مى فـهميد كه



 طولانى اسامى مظنونها ، جند نغرى را حذف كند.






 كودكانهاى مثل انتگرال، مححاسبهُ كسينوسها و لگاريتمها را از مدتها بيش

كنار گذشته بودند. آنها با مفاهيم رياضى ایى سروكار داشتند كه حتى به گوش
 بودند.

 تعميرات و نگهدارى، ماهى يك بار وارد آن جا مى اصشدند. او ديگر كارى در اين جا نداشت و بى سروصدا خار اري در كار گاه إتيكى هم هيزى نيافتـ. در آن جا استا استغاده از تكنيكى كه براى قرنها بدون تغيير مانده بود شيشـه را به صورت
 زيبايى و جذابيت اين صحنهها كمكى به تتحقيقاتش نمى مرده. او به نوارهـا
 بودند. وى ديد كه چگونه گرماى بدنش با ايجاد انبساطهاى ميكروسكويى در فطعات صاف و بیغش شيشه، برتوها و نوارهاى روشنايى را ديوانهوار يس
 پيد آورده بودند كه در كل تكنولوزى بشر بى همتا بود. آيا در اين كارخانه هر از عدسى و منشور و آينه، سر نخى براى كارش بيدا مىشد؟ چینين خيزى خيلى بعيد بود.
سدلر با دلسردى انديشيد كه مانند مردى اسـت كهه در يك انبـار زغال
 نداشته باشدلـ براى اين كه اين قياس كامل شـود بدتر از همه اين بود كه او
 مىديد، نمىتوانست بشُناسد.


 كوچڭكترين ردیايیى از سمت و هدف تحقيفاتش براى او روشن نشود.
$\qquad$

اينك براى هر يک از كارمندان هرونده كوجكى تشكيل داده بود. اگر چهه قبل از آملدن به رصدخانه اطّلاعات اصلى را در اختتبارش گذاشته بودند،
 كاغذ كا فى بود، ولى براى بعضى از آنها هندين صفحهُ گزارش با با خـط رمز
 بود، و براى مسائل مشكوك يا ححسى از مداد استغـاده كرده بود تـا بتوان در صورت لزوم آنها را باك و اصلاح كرد. برخى از اين حدسيات بسيار تند



مركزى، مظنون به گرفتن رشوه بود، كار مشكلى مىنمود .... اين مظنون به خصسوص، يك مهندس از بـخش سا متْمانى بود. سلر به به زودى او را از اتّهام رشوه خـوارى تبرئه كرد، زيرا مهندس هـميشه بـا لـحن تلخى از ولخر جيهاى بى مورد معشوقهاش صسحبت مـى ورد ـ ا او حتى به سدلر اخطار كرده بود كه خودش را دحار دردسر مشابهى نكند. سيستم بايگانى او به سه قسمت تقسـيم میشل . بخش الف شام اسـم بـود كه سلـر علمىرغـم وجود هر گونه مـركي، به آنها بيش از سايرين
 ارسال اطّلاعات را بيش از ديگران داشتند . وگنال يكى از آنان بود. سدلر


اين فهرست نگه داشّهته بود.
تعدادى از آنها نيز به علت داشتّ اقوامى در اتحاديه و يـا انتقادات زيـاد نسبتت به سياستهاى زمين در اين فهرست قرار داشتند. سدلر فكر نـمى.كرد كه يك جاسوس حرفهاى با خنين رفتارى شك همه را برانگیزد . امـا احـتـمال آماتور و ناشى بودن جاسوس را نيز ناديده نمى


همين دسته بودند و سدلر با دقَت همه آنها را مطالعه كرده بود. يـكى ديـر از اسـامى فهرست، جـنكـينز سـرهرسـت انبـارهـا بـود. وى

نور زمين $\qquad$

مشكو كترين فرد بود و تمامى كرشُ سـلر بـراى گـير انـداخـتن او ناموفّق


 كارى او و همفطارانش بود. ويلر و جيمـىسون، اين دو دوست صميمـى كـه جـو هـايعـاه را زنــده و بـا نشاط نگه مىداشتند نيز در اين دسته قرار داشتند. سفر آن دو به مايرايمبريوم يك اكتشاف و سفر عادى محسـوب مىشد و تفاوتى با ما جرا جويبهاى قبلى

در سطع ماه نداشت. ويلر همواره با روحيه رهبرى، همه حيز را هدايت مىكرد. مشكل اوـ اگر
 بيش از حـد زياد بودند . هنوز سى سال هم نداشت؛ شـايد يك روز مسـئوليتها و تجربه و گذر سن او را آرام و موفر مىكرد، اما تاكنون هيـَّ يك از اين دو عامل كارى صورت نداده بود ـ مسلماً نمىتوان او را ور وربانى كمبود امكانات دانست و او را پسر بحهاى تلقى كرد كه همحنان در سـطع كالـج باقى مانله بود، زيرا از ذهنى هوشيار و استعدادى فراوان برخودار بود و هيمِ گاه كار
 او دلخور بوده و يا خوششان نمىآمد، ولى با اين حال هيَجكس با او دشمنى


 هیز را مى گفت. شخصيت جيمىسون كاملاُ متفاوت بود و همين تضاد خصوصصيات فردى باعـث نزديكى اين دو نفر شده بود. او دو سـالى از ويلر بزركتر بود و نغـوذ زيادى در يار جوانش داشت. البته سللر به اين امر مشكوك بود زيرا حضور جيمىسون تفاوتى در رفتار دوستش بديد نمى آورد. اين را به و گنال هم گفته بود . و گنال كمـي فكـر كرده و جـواب داده بود "بله. اتـا فكرش را بــ بكن اگر

جيمىسون مرافبش نبود، ويلر پقلد مىتوانست بدتر از اين باشدل" مسلّماً جيمىسون فردى متين و شناختنش بسبار مشكلتر بود. او به زيركي



چديله علمى تازه بود.
 فرق مىكرد. سلر كوشيده بود تا رابطةٌ دوستانه و خحوبى با او برقرار كند و از او حرف بكشد، امـا تاكنون موفقيت زيـادى به دست نيـاورده بود . به نظر مىرسيد كه جيمىسون فقط به كارش و نقًاشى از منظرههـاى ماه علاقه دارد و آنها را بر مسائل سياسى ترجيـح مىدهد. او توانسته بـود يـى نـمايشـطاه
 نقًاشى و رنگ مخصوصـش را كه از روغنهـاى بـخار شـلـه تـحـت فـشارِ كم
 مىيرداختت. مدتها طول كشيلده بود تا با آزمايشـهـاى متعلّد رنگـيزههايى را را يافته بود كه در خلأ فابل استفاده بودند و سلر فكر مكر مىكرد نتـيـجةُ حاصله، اززش اين هـمه تـلاش را نـداشـتـه اسـتـ. فكـر مـىكرد كه بـا تو بـه به مـيزان اطّلاعاتش از هنر، جيمىسون به جاى استعداد هنرى، بشَتكار خـوبى دارد.

 مىكنم كه براى يك هنرمند هيِي سرنوشتى نمىتواند وحشتناكر از اين باشلـ ." فهرست ب شامل اسامى تمامى كسانى در رصدخانه مىشد كه استعلداد كافى براى جاسوس شلـن را داشتند. اين فهرستِ بسيار درازى بود. او گه گاه آن را مرور مىكرد و عدهاى را به فهرست الف يـا نهرست پـ كه به دور
 كاغذها را بررسى مىنمودد، سعى مىكرد خودش را بـاى ديگران بگـذارد. مىانديشيد كه مشغول بازى سخت و ظريفى شله است، زيرا نه قانون خـاصى وجود داشت و نه بازيكنان آن شناخته شـه بودند. اين بازى، سريـع و مركبار
$\qquad$ 19

بود، حركات با سرعت سرسام آورى انجام مى گـرفت و احتمـالأ آينده بشريت به همين بازى وابسته بود.


صدايـى كه از بلندگو آمد بسيار عميق، صاف و محترمانه بود. امواج براى چنـدين دقيقه از ميان ابرهاى زهره و از مـسا فت دويست ميليون كيلومـترى گذشته، به زمين رسيله و دوباره از آن جا رله شـده، به ماه رسيلده بودند ـ اتا
 تضعيفى در آن ديله نمىشد اين
"وضعيت در اين جا نسبت به گزار شُ قبلى من ستختتر شده اسـت. هيَع يكى از مقامات رسمى چیيزى اظهار نمىدارند ولى روزنامهها و راديو اصلا ساكت نمىمانند. أمروز صبح از هسهروس(") به اين جا هرواز كردم و همين اقامت سه ساعته براى جمـعبندى آراى مردم كافى بوده است. من بايد حقيقت را بگويم، حتى اگر مردم ما ناراحت شوند . زمين در اين جا احترام و محبوبيت زيادى ندارد. در اين جا عبارت (اسگ قلاده به گردنه،
$\qquad$

زياد شنيده مىشود. البته آنها متوجّه كمبودهاى موجود شما در امر تداركات









 ارتباطى را قطع خواهند كرد، امتا خودتان خواهيد فهميد كه منظور من هـه

كسى است.
فكر نمىكنم كه وضعيت كنونى بدتر از اين بشـودو، مـحر آن كه عـوامل


 وجود شكستهاى قبلى، بر روى ماهـ مانـ







 اگر جنان اتفافى روى دهد، اتحاديه جه خواهد كرد نـ؟ حتى اگر جواب را
 صحبت درباره جنظ به شيوههاى قديمى درست به نظر نمى آيد. هر دو طرف






 حل است.
 سفينههاى كاملاُ مـجهز به نقـاط مهـم و حـسـاس و سهس فرار آنها بـه فضـا
 است. مسـلمأ زمين فصد تصرف كرات ديـُر را ندارد. اتحـاديه هم اگر





 جوانمردانه نبودهاند. خداحافظ زمين. من رُدريكـبينون"(1) هستم و از زهره بـا شما صحبت مىكتم."
يك نفر دست دراز كرد و راديو را خاموش نمود . ابتدا هيج كس نبود كه
 تحسين گفت: "بايد اعتراف كرد كه اين بينون خيلى جـكر دارد؟ جـيزى را
$\qquad$ 1..

نگفته نگڭاشـت. تعجـب مىكنم كه خطور به او اجازه ارسال و بـخش اين گزارش را دادهاند".
مايز اضافه كرد: "من فكر مىكنم كه حرفهاى خـوبى زد." سرهرسـت بـخش كاميوتر به آرامى و شمرده صحبت مىكرد، درست به عـكس سرعت سرسام

آور ماشينهايش به هنگام كار. شـخـعـى با لـحـنى حـاكى از بـدگمانـى هرسيـلـ: "تو هوادار كدام طرف هستى؟" - من يك صلـح طلب بیطرف هستم.
 خواهی بود؟ به چه كسى كمك خـ خو اهی كرد؟


 با زمين باشهد از آن حـمايـت خـواهـم كرد و اگر وضعيـت مشــخـص نـباشـهـ،


است از آن حمايت نخوا هم كرد.
 بودند. سلر در طى گفتگو، به خوبى مايز را تحت نظر گرفته بود و تماشا مى مرد. مىدانست كه همه به قدرت منطق و صداقت مايز احترام مى كـىار نـلد.

 يك ضد جاسوس است، آيا باز هم همين حرفها را مىزد؟ فكر نمىكرد كه مايز حتي يك كلمه را هم تغيير مىدهد. سر مههندس طبت معـمول سعى كرد تا آتس را بـتخوابـاند و گفـت : „ولى بيهوده است. مسئله اصلاُ حق و باطل نيست. هر جـه كه روى ماه و زمين چيدا شود مال ماست و ما هر چهه بخوا هيم مىتوانيَم با آن بكنيم. ـ البته. ولى فراموش نكن هـمان طور كه بينون گفت ما سهـميـه آنهـا را

كاهش دادهايم. اتحاديه براى تمام برنـامههايش متكى به اين عناصر است
 فرض كنيد كه ما اين مواد را داريم و آن را مانند تيغى بـالاى سر آنها نـعـاه

$$
\begin{aligned}
& \text { ـآخر خرا بايد چنين كارى بكنيم؟ }
\end{aligned}
$$

جيمىسون به طور غير منتظره جواب داد: "ترس. سياستمداران مـا از از اتحاديه ترسيدهاند، زيرا از هم اكنون مىدانند كه آنها دارایى مغزهـاى بيشترى هستند و شايد يك روز قدرتشان هـم از ما زيـادتر شود در آن صورت زمين سيّارهاى درجهُ دو حساب خوا هواهد شد.
 آزمايشگاه الكترونيك مسئله جديدى را بيش كشيد.
 مىدانيم كه بينون مرد بسيار صادقى است، ولى با تمام اين حرفها او از از زهره
 در عمق صحبتش وجود داشت و نبايد روى ظاهر گزارش قضاوت كرد." ـ منظورت جيست؟
ـ شايد او ناآگاهـانه تبليغات آنها را بيـان مـىكرد. شايـد آنها وضـع را طورى از بيش آماده كرده بودند تا ناخوودآگاه حيزهـايى را بگويد كه آنهـا
 را داشتهاند.
ـ ايلده جالبى است. سدلر، نظر تو حيست؟ تو آخرين نغرى هستى كه از زمين آمدهاى.
اين حمله ناگهانى باعث گيجى سدلر شد ولى به سرعت آن را دفـع كرد و
 مرا جلب كرد اشـاره او به احتمال وجود مواد جديد روى ماه بود. بـه نظر
$\qquad$

مىرسد كه شايعات خيلى زود بخش شدهاند ." اين حركتى حساب شده از طرف سدلر بود، گرچه بى احتياطى بود، زيرا كسى در رصدخانه نبود كه خيزى راجـع به اين دو موضو ع نداند : يكى اينكه
 شده بودند و ديگر اينـكه به آنها دستور داده شـده بود نـا راجـع به آن هـيزى
 جيمىسون قيافه حق به جـانب و معصومى بـه خود گرفت، امـا وــا ويلر بدون

 صدها كار گر متخصص به اين جا آهده باشند . امكان ندارد كه همهُ آنها از

 سلر انديشهد كه متأسفانه اين حرف صسحيتح اسـت و چحه دردسرهايى كه

اين حرف زدنها براى سيستمهاى امنيتى به و جود نمى آورد.
 است. آنها هر كار كه بـخوا هند مىتوانند انـجام دهند، به شـرط آن كه مزاحـم
 هزينه سنگينى بر ماللِات دهندگان بينوا تحميل شده است است. صداى عصبى يك سرفه از مردى كوپک و آرام از بـخش تـجهـيزات فنـى شنيـده شـل سـلر آن روز صبـح حـلود دو سـاعـت كـــالـت آور را در آنـجـا
 ساعتهاى رزونانس مولكولى، و باترى دستگاههاهيى را كه با خنان سرعتى اطُالعات را ثُبت مىكردند كه هيَعكس قادر به تجزيه و تحليل آنها نبود، ديله و بررسى كرده بود. ـ را رــع به اين كه مز احـم كار تو خوا هند شد يا نه نمىدانم، اتا با من كه خـيلى بد تا كردهاند. تقريباً همه با هم برسيدند : "منظورت چيست؟"

ـ نـيم ساعت بِش قدرت ميدان مغناطيسى را اندازه مى مكرفتم. معمولاً به







 دهانه داريم، و اين دسنگا




 إرورّة تازء دولتى است.
 مى مواهى بڭيرى؟"
 مايرايمبريوم ميدان عظيم مغناطيسى ايجاداد كرده است كه هر بالس آلـ آن حدوراً يكى ثانيه دوام مىيابـر. ـ ماه لرزهها حطور
 مغناطيسى زيادى وجود دارد و من تصور مـىكنـم كه وقتى ميدان ايـجاد

مىشود، اين سنغها به شدت تكان مى خورند. شما احتمالاً حتى اگر در مركز
 حسّاس هستند كه اگر يكـ سنگ آسمانـي سقوط كند، فرودش را بُبت مىكندي





 زيرك و وباهوش بود؛ يا آقاى ايكس در اين جا نـا نبود و يا اصلاُ آقاى ايكس وجود خارجى نداشت...


نواختر دراكـو در حـال محو شدن بود و ديعـر از هـمة خـورشــــدهـاى كهكشان روشنتر نمىنمود. با اين حال هنوز روى زميـن درخشـنـدهتر از زهره


 منظومه شممسى تقريباً يكسان بود
 توانسته بود براى مدتى كوتاه ذهن بشر را ا از مشكلاتش دور كر كرده و به تفكر راجـع به واقعيتهاى ابدى وا وا دارد.
 مشاهده شده در تاريخ نزا تابيده بود كه ديگر از مرحله تهديد كذشتشه و اكنون آماده نبرد مىشدند اند


نه اتحاديه واقعيت را به مردمشان نمى كفتند. بشر در آزمايشگاههاى سرّى، به
 ميسر ساخته بود . اگر حه دو طرف متخاصـم به تنهايى و استمانلال كامل كار مىكردند ولى از آن جاكه بايه تكنولوزيكى آنهـا يـكسـان بـود، در نتيجـه بــ سلاحهاى مشابهى دست مىيا فتند. ولى هر دو طرف داراى جاسوس و ضـدجاسوس بودند و تقريباً از نوع ع سالاحهاى ساخـت طرف مقابل اطّلاعاتى داشتـند. مـمكن بود كه هر يك سلاحهاى جليد و شگفتآورى را الز آستين بيرون آورد و اين مىتوانست نتيجه را تغيير دهد ليكن در مجمو ع هر دو طرف به خوبى حريف هم بودند. وضعيت اتححاديه از يكى لـحاظ بـسـبار برتر بود ـ زيرا مىتوانـوانـــت تمام

 مى فرستاد، حس از حند دقيقه اطّاللعات مربوطه به زهره و مريـغ هم مىرسيد. عامل نامشخخصى كه هر دو طرف دجار آن بودند، ميزان كارايع سيـتـتـم



 جاسوس زيرك و مستعد را داشته باشد، كار آسانى نبود.






 يك از اعضاى سازمان امنيت مركزى صحبت نكرده بود. تمام ارتباطاتش با

سازمان غيرمستقيم بود. گزارش روزانه، كه در نظر هر خـوانـندهاى شـامل اعـداد و ارقام حســابرسى از حسابهاى رصـدخـانه بـود، هر روز بهـ وسـيله مونوريل به شهر مركزى ارسال مىشد. او نمىدانست كه جس از آن جه بر سر
 مواقـع اضطرارى مىتوانست از ملار تله برينتر نيز استفاده كند. از هم اكنون به اولين ملاقاتش با يك رابط، كه از هفته بيـش برنـامهريزى شده بود، مىانديشيـد. فـكر نـمىكرد ايـن ديدار ارزش كارى زيـادى داشته باشد، اتا مىتوانست به او روحيه بدهد . سدلر چندان خودش را با ابعاد مختلف كارى قسمتهاى سرويس فنى و ادارى درگير نكرده بود. او از فاصلهاى امن به قلب سوزان، به پـيـل اتـمـى كوچكى رصدخانه كه منبع اصلى توليد انرزُى بود نگاه كرده بود. او آينههاى آى

 آنها براى مواقع خطر يا اضطرار لازم بود تا بتوانند مستقيماً منابع بـى ميايان خورشيد را مهار كنتد. بيشتر از همه مزرعه رصد ريخانه او را شگفتـزده و نظرش را جلب كرده بود. عجيب بود كه در عصر معجزات علمى كه همه خيز به طور هصنوعى و
 شكست دادن آنها نبود. مزرعه يك بخش تكميلى براى سيستم تهويه مطبو ع بود و خصوصاُ در طى روزهاى طولانى ماه بالاترين بهره دهى را داشت.




هوشانده بود.
انگار كه روى زمين و در داخل يك گلخانه درجءّ بكى ايستاده است. هوا با سرعتى اندك از ميان گياهان عبور مىكرد، دىاكسيدكربن را مـىداد و اكسيرُن تازه و لطيغى را مىگرفت كه شيميدانها هرگز قادر بـه بـازسازى
$\qquad$

جيزى حتى شبيه به آن نيز نبودنل. در آن جا سيبى كوجك، امّا رسيده را به او داده بودند كه تمام اتمـهايش از خـود مـاه بدسـت آمـله بود. او آن را بـه اتاقـش برده بود تا در تنهـايـى از

 رهـگذرى اجـازه داثــت كـه از مـيان راهـروهـاى سرسـبز آن جـا بـــنرد، به زودى تمام درختان از ميوه تهى مىشلدند.
 ساير مناطت ماه و در صورت لزوم با باقى سيِّارات مرتبط مىساخـتـتـ ا اين جا

 بارها مورد رسيدگى قرار داده بودند. دو نفر از افراد، بیهـيَّ دليلى از آن
 دوربين تلسكويى از فاصله سى كيلومترى هر دقيقه يك عكس از آنتن بزرى فرستنده كه براى ارتباطات راه دور رصدخانه استفاده مىشد، بر مىداشتـ. اگر آنتن براى فقط جند لحظهُ متمـادى به سمت غير مجاز نشانه مىرفـت،

بلافاصله مسئله كشف مىشد. البته سدلر از اين موضو ع اخخير بىخبر بود.
 فعالليتهـا و توضـيـح دستگا ههـايـشـان بـودنـد. اگر برخـى سـؤالـهـاى سـلـلر


 نيست ولى من وا قعاً به ستارهشناسى علاقهمند شدهام و دوست دارم تا وقتى
 مشغول هستيد و كار داريد ....^ اين فن هميشُه مثل يك افسون كارگر مىا فتاد . معمولاً وگنال مقدمات كار ار را آماده و مسير را برايش هموار مىساخت فـ در ابتدا دبير چنـان به او كمكـ

$$
1.9
$$

$\qquad$ نصل يازدم

مى مرد كه سلر انديشيد آيا او سعى مىكند كه از خودش محافظت كند؟ ولى تحقيق بيشتر نشان داد كه وگنال واقعاً اين گونه است. او او يكى از از كسانى بود
 و گنال كار با شخصى مثل چروفسور مكلورين بايل وافعأ مشكل باشد. طبيعتاُ قلب رصدخانـه تلسـكوب هنزار سانتيمترى بودـ يعنى بزر گتريـن تلسكوب ساخت بشر- تلسكوب در فاصلة نه چندان دورى از منطقه مسكونى و بر فراز تلَى كوجـى قرار داشت و بيـنــده را تـحـت تـأنـير قرار مـىداد. آن
 عمودى آن را كتترل مىكرد. كل ساختمان مىتوانسـت روى ريلى حـلقوى به
گرد خود بچرخخل.



 از ساختمان، مىتوانسـت به سـمت آبنه هدايـت شود ـ اين مىتوانـو انسـت تـمام رصدها را خخراب كند زيرا گرماى حاصل به آينه صدمه مىزد. بعد ساعتـها
 زمين دحـار اين مشكالات نيستند. آنها را فقط در طول شـب مورد استفاده قرار مىدهند البته منظورم هـمان تعداد معدودى است كه هنوز هـم مـشغول كار هستند ."
سلر گفت: »"من نمىدانستم كه هنوز هم رصدخانههايع بر روى زمين به
كار ادامه مىدهند!"


 اين طول مو جها مقاوم و كدر اسـت. تا زمان آمدن به فضا هـيَع كس آنها را


نور زمين $\qquad$ 11.

چگگونه روى زمين شرو ع شده است؟"
 بيشتر شبيه يك توب است تا يك تلسكوب." ـ دقيقاً همينطرر است. زحمت نصب آن را به صورت استوايى به خود ندادهاند. در اين جا يك كاميوتر خـودكار و جود دارد كه آن را روى ستاره
 نشان دهم. آزمايشگاه مولتون مجموعهاى جالب از دستگاههاى نيمه سوار شدهاى


كرد، به نظرش رسيد كه را هنمايش از اين تعارف لذت برد.



 مـىشـود . الان نــمـتـوانـم كار آن را بـراى شـما نـمايش دهـم، زيرا شـخص ديگرى مشغول گرفتن عكس است و تا يك ساعت ديگر نوبت من نــى شـود. مىتوانيم به وسيله اين ميز كنترل از راه دور ، دستگاه را روى هر قسمـت از آسمان كه انتخاب كردهايم تنظيـم و قفل كنيم. بعد فقط بايد نور را به وسيله اين طيف نما ها تجزيه كنيم. شما نمىتوانيل هيز زيادى بيبنيل. وقتـى دستگاه مشهول كار است، سيستم نورى بايد كاملا بسته بماند، زيرا همانطور كه قبالُ
 ناگهان فكرى به ذهن سدلر خطور كرد. او در حالى كه به كابلهاى تو در تو و باتريهاى شـمارشگر الكترونيكى و اطلس خـطـوط طيغى نگـاه مـىكرد هـرسيـد : "مىخـوا هـم بدانـم آيـا هـرگز از درون آن تـلسـكـوب به بـيرون نگاه
كردها يد؟"

مولتون لبختدى زد و گفت: "هرگز . كار سـختى نيسـت، ولى كاملاً بيهوده


111 $\qquad$ نصل يازدم

هستند. آخر براى چه بايد از درون يك دوربين عكاسى به بيرون نگاه كرد؟
 بدون مشكل با آنها بيرون را نگاه كند. بعضى از دستگاههای كو جـكتر مجهز

 دوبار يكى از اين دستگاهها را قرض گرفته بود تا يهنه آسمان را تماشا كـا كند . او مىتوانست شمارها
 از تقويم نجومى را ياد گرفت و وقتى براى نخستين بار مختصات مريتخ را دا به

دسنگاه داد و مريخْ را درست در وسط صفتحه ديل، غرت لذت شد. او با احساس تمام به ترص زرد و سبز رنگى كه صفتحهُ تصوير را هر كرده

 آهنين، آرام آرام آب مىشدنل . اين سيّاره از دور بسيـار زيبا بود ولى ايـجاد يك تمدن بر روى آن كار سختى بود. بيهوده نبود كه فرزندان سر سـختش در مقابل زمين بىصبرى مى میردند تصـوير سيّاره به طور خـارقالعـادهاى واضـع و روشن بود. كو جــكترين


 كند گان زمينى براى دهدهاى طو لانى و با دسنگا ههايمى عظيمتر از اين، مريـن را مطالعه كرده بودند ولى او مىتوانست در ملـت ببيند و درك كند كه قبلاُ مـحتاج يكـ عـمر وقت و هششتكار بود. فاصـلهُ او تـا مريخ جندان تغيير نكرده بودـ در ححيفت فاصلة آن سيّاره تا زمين هم اكنون به مقدار قابل تو جهى رسيده بودـ اما هوايى وجود نداشـت كه تصـوير را لرزان و مه آلود كند. وقتى به اندازه كافى بـه مـريـن نـگاه كرد، به دنبـال زحـل گـشـت. زيـبايى
$\qquad$

خارقالعاده آن او را مبهوت كرد. باور نمىكرد كه اين، ساخته طبيعت باشد و نه يك اثر هنرى. كره عظيم زرد رنگش، كه در فطبين كمى كشيله و وهن به نظر مىرسيل، در مركز حلفههاى زيباى خود شناور بود. حتـى از فاصلةُ دو هزار
 نمايان بود. سدلر ميتوانسـت در مـاوراى آن حلقههـاى هـم مركز دست كــم هفت تا از اقمار اين سيّاره را بيبند. اگر هیه او مىدانست كه جشمهان فرز و سريـع دوربين تلويزيونى قادر به رقابـت با لو حههـاى صبور عكاسى نيستـنـل ولـي براى مـدتى سـحـابى وها و خوشههاى ستارهاى دور دست را تماشا كرد. به آهستگى طول راه شيرى را


 مىیافت تا او را به دنياى واقعى انسانها بازگرداند. بنابراين تلسـكوه بـار را بـه سمت زمين برگرداند. زمين آنتخنان بزرگ بود كه حتى با حدا قل بز

 وجود داشت كه نمايانگر شهرها بود، و آن يايـن زأنت خـوا ابيلده بود و شـايد خواب او را مىديد . دست كم مطمئن بود كه همسرش نامه را دريافت كرده؛

 بود؟ گاهى به خاطر رسمى بودن احتياط آميزشان در يك سال اول ازدواج اور خود را سرزنش مىكرد. آنها نيز مانند ساير زو جها مدتى منتظر شلده بودند تا
 شده بودند. در اين دوران بحهدار شُدن تا جندين سال پس از ازدوا جـ
 هر دو آنها مايل بودند كه خانوادهاى داشته باشند و هون هـون همه حيز از قبل

قابل برنامهريزیى بود، آنها از يكى پسر شروع كرده بودند. بعد، اين مأمن وأموريت






 شانس زيادى برای ادامه زندگى ندا شـتند
 دستترس سيرده بود. اگر رُانت هم همه اين حماني





 بود.


مردى كه كت و شلوار آبى رنگ ووشيله بود گفت: "من فكر نمىكنم كسى به شما مظنون شده باشد، ولى مـلاقات مـخغفيانه در شـهر مركزیى كار بسـيـار سختى است. مردم زيـادى اين جا هستنـد و هـه هـملديـگر را مـىشـناسنـلـ. نمىدانيد كه بيدا كردن جاى خلوت و بى مزاحم چققدر مشكل است."
 میرسد؟" ـ نه. بيشتر ديدار كنندگان اگر بتوانند، به اين جا مى آيند . اين مشل رفتن به
 بدهد. نمىتوان آنها را سرزنش كرد، مگر نه؟
 ديلنش مىارزيد و نيازى هم به تبليـغ كردن نداشـت. هنوز هـم هراسي آملن به اين بالكن از بين نرفته بود؛ او مىدانسـت كه بسيارى توان فيزيكى لازم براى رسيدن به اين نقطه را ندار رند.

نور زمين $\qquad$ lis

او برفراز هيـِّ يا عدم و در داخل يك استوانةٌ شفاف ايستاده بود كه از لبه دره بسيار گودى بيرونزدهه بود. سكوى باريـك فلزى زير هـا و يكـ نرده


مـحكم به آن نرده باريك، قفل شده، باقى مانله بود.
 آن بيش از سيصدكيلومتر و بهناى آن در بعضى نقاط به بنج كيلومتر مىرسد .


 دست يابد.
اكنون سدلر مىتوانست بدون وا همه و منقبض شدن عضـلاتش به اعـماق آن نگاه كند. به نظر میرسيد كه در فاصلهاى بسيـار دور و در قعر دره در زير نور مصنوعى، حشراتت عجيبى به آرامى در حـال حـركت هستند. اگر

 بودند كه در كف دره كار مىكردند. كف دره كه چـند هزار متر پايينتر بـود، بطور عجيبى صاف و مسطع به نظر مىرسيد، زيرا به محض تشكـيل اين دره، سيلى از گدازهها به آن جا سرازير شُده و بعد به شكل رودخـانهاى از صـخرة منجمد در آمده بود. كره زمين كه ديگر تقريباً درست بالاى سرشان قرار داشـت، ديوار رهُ عظيم


 ناگهان سرش را بحچرخاند مىتواند تصور كند كه به آبشارى بى انتها مىنگرد كه به اعماق ماه سرازير است.

در بهنهُ آن يرتغاه و روى رشتههاى نايِداى كابلهاى كِشنده، سطلهـاى



 انديشيد كه اين واقعأُ مايه تـأسف اسـي سيليكون و آلومينيم حمل ميكند. معدارى فلزات سنگين مىتوانست بسيار

 آورد و شرو ع به توضيح مطالب كرد











 يافتهاند.
و امنا در مورد فهرست كوتاه شما از الفراد مشكوك، شما وگنال را ادر ميان آنها گذار ردهايد ولى او باك است است - بسيار خوب، او را با به فهرست ب متتقل خواهم كرد.
$\qquad$

- و بعد براون،(1) لفور،(r) ـ ـ آيا كاملاُ مطمئن هستيد؟
 غيرسياسى مى گذرانند . ـ سدلر با لبحنتد گفت : "من هم همينطور فكر مىكردم. آنها را به طـور كامل از فهرست حذف ميكنـم. و اما جـنكينز در انبار . هرا شـمـا اصرار بر نگه داشتن او در فهرست الف داريد؟" ـ - من هيَح مدرى روشنى ندارم. ولى او تنها فردى است كه به فعاليتهاى ظاهرى من اعتراض كرده است. ـ بسيار خوب، ما باز هم او را زير نظر خـواهيـم داشـت. او زـــاد به شهر مىآيد و البته بهانه خوبي هم دارد. بيشتر خريـلهاى مـحلى را شـخصاً انـجام مىدهد. حـالا فقط جنـج اسم در فهرست الف بافى مىماند. درست است؟ - بله، و صادتانه بعَويم مايهُ تعجّب است اسر يكـى از آنها جـاسوس از آب در بيايل . ما را جـع به ويلر و جـيمىسـون صسحبت كردهايـم. مسىانـم كـه
 ولى من چـندان اين قضاوت را قبول ندارم. اين بيشتر بيشــنهـاد و ايـله ويلر

و بعلد هـم نوبـت بنـسـون(") و كـارلـينـ (0) استـ. هــمسـران آنهـا اهـل مريـخ
 الكتريسيته است و در بخش تعميرات برق كار مىكند؛ كارلين هم يكـ برستار مرد اسـت. مىشود فرض كرد كه آنها انگـيزه را دارنلـ، ولى اين انگيزه به اندازه كافى قوى نيست. به علاوه آنها بيش از از حد رك و صـر صادقند." - بسيار خوب. لطفاً اين يكى نفر را به فهرست الفـ منتقل كن. منظورم مولتون است. سبدلر با تعجْب بَرسيد : "دكتر مولتون؟ آيا دليل خاصى بر عليه او داريد؟"
$\qquad$ نصل دوازدهم

- جيز خاصى نيست. ولى او چندين بار براى مأموريتهاى ستارهشناسى به مريـخ رفته است و دوستان زيادى در آن جا دارد.
 او را آزمايش كردهام، ولى به نظر مـىرسـد كه اصـلاُ عـلاقهاى به اين زميـنه ندارد. فكر نـمىكنم با ا فراد زيـادى در شـهر مركزى مـالاقـات داشـته باشـد. ظاهراً فقط به فكر كار خودش است و فقط براى ورزش به شهر مى آيد. دليل ديگرى در دست نداريد؟


 اطّلاعات از آن جا خهلى مشكل است. گيرندههاى راديويى مـخفى ما به غير از خند يِغام ششخصى غيرمجاز و عادى، چيز ديعرى را دريافت نكردهاند.
 اعماق سرگيجه آور درهاى كه بى هيِع حفاظى برفراز آن معلق بود نگريست:
 حنين به نظرش رسيد كه لڭهاى روشن، آرام آرام بر روى ديوار غرق در نور


 ناگهان به ياد آورد وقتش را تلف مىكند. حتى اگر آن يك بمـب اتم هـم بود، در اين جا جيزى نمىشنيل.

مـرد لبـاس آبى بـنـد دوربـينـش را تنظـيـم كـرد و دوباره بـه صورت يــي توريست در آمل. او گفت: "ده دقيقه به من فرصت بده تا از اين جا بروم و يادت باشد كه اگر جايع مرا ديدى نبايد جيزى بگويِ و وانمود كن كه هرگز مرا نديدهاى ." سلر از اين نصيحت آخر چـندان خـرشّ نياملـ او يك تا تازه كار نبود.
$\qquad$

او تقريباً، نیم روز ماه بود كه وارد عمليات شده بود.

كا فهُ كو چكى ايستگاه هايجنوس خلوت بود و سدلر تقريباً تنهاى تنها آنجا نشسته بود. وضعيت نامناسب كنونى، توريستها را دلسرد كرده بود و آن عـلـه هـم كه روى ماه باقى مانده بودند، سعى مىكردند هر چهه زودتر، با ازلّلين سفينة

 اعتقاد نداشت كه اتحاديه مستقيماً به زمين حمله خوا هـل برد و ميليونهـا نفر مردم بى گناه را قتل عام خوا هلد كرد. اين وحششيگريها به گذشته تعلق دا شــت ولى آيا انسان مىنوانسـت مطمئن باشد؟ چحه كسى مىتوانست وقايـع زمان جنگُ را بيشبينى كند؟ زمين حقيقتاً آسيب بڭير بود. سدلر براى لحظهاى به حال خودش غصَه و تأسف خورده نمىددانسـتـ آيا زانتت توانسته است محل او را حدس بزند؟ ديگگ نمايل نداشت كه هـمسرس


زنش مىشد.
 مثل همهُ قهوههاى ماه مزه خوبى نداشتـ به اطّالڭعاتى كه آن رابط ناشناس

 او آن را جذّى نگرفته بود. نوعى صدا قت در اين اخترشناسـ فيزيكدان ور بود
 كه نبايد تابـع احساساتش باشد و از حـالا بايـد تو جهه بيشترى به مولتون كند . ولى با خودش شرط بست كه اين كار او را به جايى نخوا اهل رساند. او تمام اظطلاعات و حقايق را دربا ره سريرست بشخش طيف نگارى يـش خود مرور كرد. بيشابيش مىدانست كه مولْتون تاكنون سه سفر به مريتخ داشته است. آخرين سفر مربوط به يكى سال بيس بود. ولى خـود مـلـير هـم اخخيراً


دوستانى روى مريخ و زهره خاشتّند.



 مىكرد، هيِّ گاه به جايى نمىرسيد.

 بررسى قرار دهد. بهجز ورزشُ ایاه، اين تنها جايى بود كه مولتون مىرفت. او
 مىكرد. سدلر بول صورت حسـاب را خرداخت و از داخلـ راهروى كوتاهى به ايسنگاه تقريباً خالى قدم كذار او با خط ويزَه و از ميان منطقه تريسنكر(') به شهر مركزى باز گششت. تقريباُ براى نمام راه، خطط مونوريل از كنار سطلها
 از كابلهـاى طولانى و دكلهايى كه به فاصله يكـ كـيلومـتر از يــــيـيعر فرار داشتند، ارزانترين و عملىترين راه براى حمل مواد بود ـو البته به شرط آن كه كسى براى تححويل اين مواد عـجلهاى مى داشت. امَا وقتى كه گنبدهـای شهر مركزى در افق ظاهر شدند، جهـت حركت آنها تغيير كرد و به طرف راست

 نشين را غذا يا پوشاك دهند.
او ديگر در شهر مركزى احسـاس غربت نمىكرد و مثّل يكى مسافر كهـنه


$\qquad$

افراد را كوتاه مىكرد و پولى نمىگرفت، اتا وفتى او نتيـجهُ كار آشَز را ديد

 طبت معمول اين محل بر از كاركنان رصدخانه بود كه مىخورا ستند بالاخره يك روز به زمين برگردند. فهرست انتظار بلندى براى دستگاه گريز از مركز تهيه شده بود، به همين دليل سدلر لباسش را در يك كمد گذاشت و و براى شنا
 مسا فران جلديد اعلام كرد. با شگفتى متو جه شد كه دو نفر از مظنونين فهرست الفـ و تقريباً هفت نفر از فهرست بع در آن جا حـغـور دارند. اتا حـضور



اين فهرست بيدا كند: „كسانى كه به اندازه كا فى براى جاسوسى استعـلاد و فعاليت دارند، امتا
هيَع مدركى دال بر اين امر وجود ندارد."

ظرفيت دستگاه گريز از مركز شـش نفر بود و تا تعادل آن به دقّت برقرار نمىشد به حركت در نمى آمل . دستگاه تا وقتـى كه يك مـرد پـات در سـمـت
 در نيامل. سهس موتور بتدريـج دور گرفت و طبلى بزرگ دستگاه همراه بر با بار بار



 سرب ساخته شدهاند.
مرد سمت راست سدلر به زحمت روى با ايستاد و در منطقةٌ معيتّى كه با
 را مىكردند؛ با توجه به سطع ماه، قبول اين مسئله كه هـه در حال حركت بر ور سطحى عمود به سطح ماه هستند، بسيار مشكل مىنـمود. ولى آنها به وسيله
$\qquad$ نصل دوازدم

بودند. اين نيرو برابر با وزن آنها بر روى زمين بود.

احساس خوبى نبود. براى سدلر سختت بود فبول كند كه تا حنـل روز هيشـ


 خوشحال بود.
هنگامى كه مونوريل از شـهر مركزى خارج مى شده سلر بـر بسيار خـسته و


 ارمغان روز ماه بينديشد.


هر انسانى نقطه ضعفى دارد، به شرطى كه بتوانيد آن را بيـابـيد. نقطه









 بازى تكرار میشد. كشاندن بحث از هنر به سياست، نياز به مهارت حندانى نداشت، زيرا

ايـن روزهـا سيـاسـت نظر هـمه را جـلب كرده بود. بـا ايـن حـال و در كمـال تعجّب، اين خود جيمىسون بود كه سؤالى را كه سدلر قصـد يرسيدنش را داشت، مطرح كرد. مسلم بود كه او نيز مانند ساير دانتشمندان، از از زمـان تولَّد

 چرسيد : „"ا گر قرار بـاشد بيـن زمـين و اتحاديه، يك طرف را انتخاب كنيد،
جكار خواهيد كرد؟"،

سلر در حالى كه مىكوشيد علاقهاش را به اين بحث مخنفى كند، برسيد: ""حرا اين سؤال را از من مییرسى؟


 مى آوريد؟ مايز گفت كه هر كس معتقد بـه يـك سيّاره باشــد و بـعـويـد: "فقط
 سدلر با احتياط جواب داد داد : "بله، به خاطر دا دارم وم
 بلكه مربوط به عقايد انسان مىشّ مود. گاهى بين اخلاقيات و ميهن برستى تضـاد
بيش مى آيد."

- جه حيزى باعث شُده كه به فلسفه بافى بیردازى
 گزارشهايى را از رصدخانهاناى اتحاديه در ماوراى مسترى دريافت كرديم. گزارشها از طريق مريخ آمده بود و در آن جا شا شـشا اضافه كرده بود. مولتون آن را به من نشـان داد. يادداشت بسيـار كوتاه بود و

 سلر انديشيد كه اين نمونهاى از اتحاد عميف علمى است است و و مسلماً تأثبر زيادى روى جيمى سون گذارده است. بيشتر مردمـ كه دانشمند نـد نيستندـ اين

نو ع واقعهها را كم اهميّت تلقى مى كنند. ولى همين جيزهمانى به ظـاهر كم




 زمين و اتحاديه آغاز شود، تو تأمل خورا تواهى كرد؟؟

نمىدانم. واقعاً نمىدانم."














 نورافكن مىتواند جنين كارى را انجام دهداله و سبس معناى واقعى اين جملات را دريافت. با تعجب ادامه داد: يك باريكه نور! ولى، اين غيرممكن است. جنين
$\qquad$

چجيزى در خلاء اين جا غيرقابل رؤيت است. و گُنال كه از سرخر گـمى او لذت میبرد بـاسـخ داد : (ابلـه، درسـت است. شما و قتى مىتوانيد باريكهُ نور را بينيد كه از ميان محيطلى عبور كند ـ ا اين نور وا قعاً روشن و در خشنده بود ـ تقريباً كور كننده بود . عبا رتى كه ويليام به كا كاربرد


فكر ميكنم؟"
سلر كه مايل بود بداند و گنال جقَدر به حقيقت بِى بردهاست بـاسـخ داد: ""خخير • من كه جيزى نمى فهمم ."
منشى كمى خحجول به نظر میرسيد، گويى از بيان نظريهاش كمى شـرمگیـين
است.
ـ من فكر مىكنم كه اين يكـ نو ع قُعه يـا دزُ اسـت. اوه، خودم مىدانـم كه اين خيلى تحختِلى به نظر مىرسد ولى وقتى به تمام حقايق نگاه كنيلـ، متو جه مىشويد كه اين تنها جوانب ممكن است.
 شُنيدهشد و كاغذى از دستگاه تله برينتر او خـارج شلـ . اين يـك فرم عـادى

"اولويت)" بو2.
چششمان و گنال همانطور كه بيـغام را با صداى بلند مى خـواند، از تعـجب
بنز ماند:
فورى ـ به مدير رصدخانه پلاتو
تمام دستگامهاى روى سطح ماه را يِاده كنيل. تمام وسايل حـتاس را به زير زمين منتقل كنيد .
لطفاً كارتان را از آينههاى بزر گَ شروع كنيه. خدمات مونوريل تا آطّلا ع بعدى موجود نخواملدبود. تا حد ممكن كاركنان را در زير زمين نگّه داريد. لطفاً فوراً به اين


فورى وجود ندارد.
$\qquad$

و گنال به آرامى گفت: "فقط هـمين. متأسفانه مثل اين كه نظر من درست
بودهاست. "

اين نتخـتين بـار بـود كه سدلر تمام كـاركنان رصـدخانه را در يـــ جـا مىديل • چرو فسور مكلوزين چشت تريبون سالن اصلى ايستادهبود . اين مكانى


برنامههاى تغريحى بود. ولى اكنون هيـِ كس تغريـح نمىكرد .

 غيرضرورى بوده و نا دو سهه روز ديگر بتوانيـم به كارمان ادامـه دهيــم . ولى
 احتمالى قرار دهيم. آينههاى پانصـل و هزار سانتيمترى را بـايـل فوراً هِياده
 مى كند ولى مسلـم اسـت كه در موقعيت مكانى ناخـوشايندى وا قـعـع شدهايـم.
 آنها يادآورى مىكنم كه اينجا صرفاً يك نها تعداد زيادى از اتباع آنها ميهـمان ا فتهارى مـا بودهانـلـ و اين كه اين مـكان هيـِ نو ع ارزش نظامى نـدارد. حــالا لطفاً تـحـت فرمـاندهى رهـبران گروه

دستورات خود را تات حد امكان با سرعت و دقّت انجام دهيد."


 سلر كه در خارج از برنامهُ اضطرارى قـرار گرفتهبود. جرسيد: "كارى انـي هست كه من بتوانم انجام دهـم؟" و گنال برسيد : "تا به حال لباس فضايع بوشيدهأى؟" ـ ـهُ، ولى مىتوانم امتحان كنم.

نور زمين $\qquad$ ir.

منشى با تصـميـم قاطـع سرش را تكـان داد و گفت : „"خـيلى خطرنـای است. ممكن است حچپار مشكل جلى شوى. گذشُه از آن ما به اندازه كافى لباس نداريـم. ولى مىتوانـم از كـمــ شــمـا در دفتر كارم استـفـاده كنم. مـا ما مجبوريـم تمام برنامـههاى روزانه مو جود را كنار گذاشته و كارمـان را به دو


تنظيم شوند. شما مىتوا نيد در اين كار به ما كمك كنيد. " سدلر انديشّيد كه خوب، تعارف آمد و نيامد دارد. ولى حتى با وگنال بود.
 اصلىاش نيز، دفتر منشى از هر جانى ديعر بهتر بود زيرا از اين هس اينـج مركز فرماندهى عمليات محسوب مىشد. سدلر انديشيل كه ديگر فرقى نمىكند، زيرا آقاى ايكس حالًا مىتواند بـا خيال راحت از ايـنكه كارش را به خـوبى انـجام دادهاسـت، آرام گـرفته و استراحت كند.

آنها تصـيم گرفتهبودند كه بعضى از دستعـاهـهـا را به امـان خـدا رها كنـنـد. تعגادى از آنها كو حك بودند و به سرعت مىتوانستند آنها را تعويض كنند. (1)مهمترين بخش عمليات بر روى متعلقات نوري تلسكوجهاى وسيلواستاتهاى هرارزڭُ متّركز شدهبود. جـيـمىسون و ويـلر سـوار بر فرديـنـانـد شدنــلـ و شـرو ع بـه جـمـع آورى
 كيلومتر از يكديگر فاصله داشت و امكان اندازهگيى قطر ستارهها را فرا فـا هـم مى آورد. ولى فعالِّت اصلى متو جه تلسكوب بازتابى هزار سانتيمترى بود.
 جزئيات نورى و مهندسى اين تلسكوپ، نامـمكن بود. جنانحه اين آينه مثل
 منعكس مىكتن.
$\qquad$ فصل سيزدهم

تجهيزات كهز كه هنوز هـم در رصدخـانه مونـت هالُومـار زمين وجود داشت يكى تكه بود، حتى دانش او نيز نمىتوانست كمكى به نقل مـكان آن بكند و ولى


 دقّت فوقالعادهاى كه لازمهُ كار بود آن را سرهم و نصب كنـند . لباسهاى فضايى براى اين نوع كار ساخته نـُلهوبودند و يكى از آينهها بر




كار بهتراز آنحه فكر مىكردند، يِشرفـت
دوازده ساعت سس از آغاز كار، آخخرين نفرات، خـستهه و كوفته از طريت
 ادامهه مىداد . يـى تلسـكوت ساده هنوز افول و خـاموشى نوا اختـر دراكو را تحـت نظر داشــت. جنگگ يـا صـلـع، در هـر حـال ايـن برنامـه بـايد ادامـه بـيدا

مىكرد .
بلافاصله يس از اعالام اين كه آينهها در محل امنى انبار شدهانده سدلر به سـمت گنبـدهـاى رصـد رفـت. او نـمىدانســت كه ديعـر چـه مـوقـع خــوا هــد



 را به صورت عمودى در آوردهبودند نا سلولهاى آينهاى در سطع زميـن قرار
 خراب كند و آنها بايد اين خطر را در طى خـنـل سـاعـت يـا جند روز آيـنده مىیِير فتند . هنوز دو سه نفرى در فضناى آزاد حركت مىكردند. سدلر با كمى دقَت
$\qquad$ irr

متو جه شـد كه يكى از آنها خود ملير است. شايـل او تـنها مردى بود كه در لباس فضايى نيز قابل تشخخيص بود ا اين لباس، مـخصـوص او تهيه شده و قد او را به يكـونيـم متر تمام مىرساند. يكـى از كاميونهاى روباز كه براى حــل وسـايـل مـورد استـفـاده قرار مىگرفت، در حال حركت به سمت تلسكـوب بود و قدرى غبار به هوا بلنـ
 را ممكن مىساخت، توقف كرد و افرادى در لباس فضايـ، ناشيـانه سوار آن شـنـلد. سبِس به آرامى بـه سمت راسـت رفته در زيـرِ زمـين، بـراى رسيدن به هوابندهاى اصلى گارازَ، ينهان شد. دشـت بزرگى خـالى شدهبود. اينک رصدخانه كور شدهوبود، مـغر يـكى از

 خار ج شود. او نيز با اكراه به سمت اعمات زمين به راه ا افتاد. دوست واشت اندكى بيشتر آنجا بايستد تا بتواند هس از هند دقيقه سـحر را هنگُام ظلاهر شدن در هلاتو تماشا كند. دريـغ كه كسى آنجا نبود تا مقدم سيـيله را گرامى

بدارد.
ماه آهستّه به سمت خـورشـيد مـى خـرخـيـد، گويـى ديگر قصد ندا شــت بـه طرف زمـين بازگردد. طليعهُ روز به آرامى روى كوهـها و دشتها خـود دنمـايى مىكرد تا سرماى غيرفابل تصـور شـبـ ديـجور ماه را از مـيان بـردارد. اكنون ديوارهُ غربى كوههاى آتنين غرق در نور بود و سحر در مايرايمبريوم نيز آغاز شدهبود. ولى چالتو هنوز در تاريكى بود و تنها نور بیرمت زمين آن را را روشن

مىكرد.
ناگهان تعدادى ستاره چراكنده، نه چندان بـالاتر از خـط افق، در آسـمان غربى ظاهر شـدنلـ . نور خـورشيـد بلندترين قلههـاى ديوا ره ححلقـوى را روشـن مىكرد و هر دقيقه نورش را روى دامنهها مىيـاشـيد تا سرانجام اين گردنبند
 گسترةٌ دهانه حـاكم بود و آخخرين خاكريزهـاى شرق نيز تسليـم طلو ع فـجر
$\qquad$ نصل سيزدمر

مىشدند ه هر بيندهاى از زمين مىتوانسـت يرتو را به شكل يك حلقه نورانى
 تا خحورشيد بالاتر رفته، آخرين استحـكامات كوهـستانى شـب را بـه تصرف
خود در آورد.

هنگامى كه براى دومين بـار آن بـاريكه نور سفيلـ آبى دل آسمان جنوب


دير به و جود آنها يى مىبرد.


رصدخانه بايد براى مدتى نامعلوم ساكت و آرام مىشد . اتا در مـجمو ع،

 بررسى مجلد نظريهها، نوشتن مقالات و گزارشها و وجود داشـت كه به عـلـت
 تعطيلات راضى بودند و جندين مورد از بیشرفتهاى بنيادين در كيهانشناسى اسـي نيز مليون اين بيكاريهاى اجبارى بود . بدترين قسمت در كل اين ماجرا قطعى نبودن يا كمبود اخبـار بود. واقعاً
 خبرگزاريهاى زمين اعتماد كرد؟ زیرا، آنها در حالى كه محى شـو شـيدند عموم مردم را آرام كنّل، آنها را برایى وقايـع بسيار بل آماده مىكردند. از قْ ار معلوم همه انتظار يكـ حمله را داشتند و اين بلشانسى رصـدخـانه بود كه نزديك يكى از مراكز الحتمالقى خطر قرار داشـتـ شايـل زمين از قبل

اين حمله را بششبينى كر ده و خودش را براى مقابله با آن آماده ساخته بود.


 دست دادن و جهه و اعتبار زياد عقبنتشينى كتند .





 به استفاده از آنها نخوا اهدبود.





 اميدوارند كه زمين نيز همين گونه رفـن رفتار كند.



 بود، حتى در بين كسانى كه احتما

 دستهبندى صورت گرفت. در يكى طرف كسانى (اغلب جوانها) بودند كه با
$\qquad$ نصل حهاردهم
 مقابل آنها افراد محا فظهكارى قرار داشتند كه هـمواره به طور خـودكـار و

 كارش نمىتواند جيزى را تغيير دهد و مسئله شكست و يا بيروز اونى مأموريتش




 حراستى، زندگى در شرايط خلأ امتيازات خاص




 توسط همكاران سدلر تحت نظر بود، بازداشت شده بود.


 فروش اموال دولتى بود. اين يكى عدالت شاعرانه بود. و جدان معذّب جنكينز باعـث دستگيرىاش






نور زمين $\qquad$ IrA

خستگگ و انتظار گر فته بود. آنها سعى كردند كه كنسرت موسيـقى ترتيـب
 از آن رو كه به نظر نمىرسيل اتغاقى بيفتد، ا فراد دوباره شرو ع به رفتن به گنبدها كردند، تا دست كم نگاهى به آسمان بيندازنل و مطمئن شوند كه هنوز
 را در سدلر برمىانگيختت، امَا او خود را اين طور قانـع مىكرد كه اينها فقط يك دسته مردم بى گناهنـل . سرانجام مدير موقعيت را دری كرد و اجازه داد كه در طى ساعات معينى از روز، هر بار تعداد مشُخصى از ا فراد به گُبدهاى

رصد بروند.
يكى از مهندسان بخشُ برت يك برنامه شرط بندى ترتيب داد . برنده جايزه كسي بود كه بتوانل دقيقتر از بقيه طول مدت ايـن مـحاصـره را حـدس بزند. تمامى كاركنان رصدخانه در اين مسابقه شركت كردند و سدلر هـم كه به دنبال


 خواندن فهرست حیيزى نغهميد و وقتى آن را تمام كرد انديشيد كه جريانهاى


نخوا هد توانست به شُيوهاى ساده و روان به تفكر بیردازد. بنج روز بس از اععلام خطر، اين انتظار به سر رسيد. حالا اكـنـون روى سطـح مـاه تقريباً ظهر فرا رسيده بود و زمين نيز بـه صورت هـلالى باريكـ و
 مطابق ساعت رصدخانه، اينك نيمهشب بود و سدلر نيز در خو اب عميقى بود كه ناگهان و گنال بدون هر گونه تشريفاتى وارد اتاق او شد. او، در حالى كه سدلر حشمان خواب آلودش را مىماليـد، گفتت: پ"بيدار
 مورد استفاده قرار گرفته است، رنجيده بود. او در حالى كه به طور مشـكرى

$\qquad$

خیزی نمى گويد!"
سدلر همان طور كه لباس میبوشيد جواب داد : (امن هم چيزیى نميدانم . او حقيقت را مى گفت و در راه رسيدن به دفتر ملير با مغز خواب آلودهاش به همهُ احتمالات انديشيد.
 است. او ديگر آن مرد ريز نقشَ امتا برقَدرتى نبود كه بـا قوانينى آهنـيـن بر رصدخانه حكومت مىكرد. اينكـ حتى چند توده نامنظم كاغذ نـيز روى ميز هميشه منّهاش و جود داشت.
هـمين كه و گنال به اكراه از دفتر بيرون رفت، مكـلورين چرسيد: د"كارل استغنسون(1) روى ماه چه كار مىكند؟" سدلر كه هنوز كمى خـواب آلود بود با دو دلى چند بار پلكى زد و سبـس عاجزانه باسـخ داد : "من حتى او را نمى شناسم الو او كيست؟" به نظر میرسيد كه مكـلورين شگُتت زده و كمى هم نااميل شـده است.'او گفت : (فكر میكردم كه لابد همكارانتان به شما گفتهاند كه أو مى آيل . او يكى از در خشانترين فيزيكدانان در رشتهُ تخصصى خودش الابد اسـتـ الان از شـهر مركزى با ما تماس گرفتند و فرود او را اطّلالِ ع دادند و مـا بايـد با حـداكـر
 گذاشتهاند." - جرا مستقيماً به هـمان جـا يروواز نكرده است؟ نـقـش مـا در اين مـيـان جيست

- بايل با يكـ موشكـ بـه آن جا مـى فته، ولى سيستمهاى حـمل و نقـل تـا شش ساعت ديگُر قابل استفاده نـخوا هند بود. به همين دلبل آنها او را بـا با
 تراكتور انجام خواهد داد ـ دستور دادهام جيمىسون را براى مأموريت آماده بك Thor _r آذرخشّ مىجهيد. و.

نور زمين $\qquad$ if.

كنند. هـمه مىدانند كه او بهترين رانندهُ تراكتـور در ماه است و تـنها فردى است كه قبالٌ به مححل طرح كذايه تور رفته أست.
سدلر كه تا حدى بقيه ماجرا را حدس زده بود، گفت: "ادامه بدهيد." ـ من به جيمىىسـون اعتماد ندارم. فكر مـكنم درست نيست او او را براى

انجام چنين مأموريت ظاهراً مهمى بغرستيم•
ـ كس ديگرى هست كه بتواند اين كار را انجام دهد؟
ـ در اين فرصت كـم، خير . اين كارى است كه به مـهـارت زيـاد احتيـا دارد . نمىدانيل آدم جقلد زود ممكن است راهش را گـم كند.
 ـ من صحبتهاى او را در سالن عمومى شنيلهام . مسلماً شما هم شنيلهايد! او هملردىاش را با اتحاديه پنهان نمى او
 داشـت. خـشمـى كه در آهـنگ كلام ايـن مرد كـو جكـ وجـود داشــت، بـاعــث تعجبش شده بود. براى لحظهاى شك تمام ذهنش را فراگرفت: آيا مكلورين سعى مىكرد تو جه او را از خود منحرف كند؟ اين بى اعتمادى تنها براى يك لحظه دوام آورد. سلر انديشـيد كه نيازى به جستجوى انگيزههاى عميقتر ندارد. مكلورين از كار زياد خـسته شده بود.




 دلش براى مدير كل مىسوخت. سلر فكر مىكرد كه ملير در آستانهُ يـي

 مى خواهيد؟"


IfI $\qquad$ نصل چهاردמم
 سـلر جـواب داد: "مـن اجــازه نــدارم نتايـج كـارم را بـا كسـى در ميـان بگذارم. آنها غالباً براساس شـايعات و سوءظنهاى ديگران بنا شدهاند. ولى
 خودتان بهتر مىدانيد كه تفاوت زيادى بين خيانت و نارضايتى وجود دارد. " مكلورين براى مدتى ساكت ماند . سیس با خششم سرى تكان داد و گفت : » اين ريسكى بزرگ است و من حاضر نيستم مسئوليت آن را بیذيرم." سلر انديشيل كه اوضا ع بسيار سـخت اسـت. او هيـيَ مسـئوليتى در اين
 دستورالعمل جديدى براى او نفرستاده بود؛ كسانى كه استفنسون را به اين


رابطءّ سازمان دفاع و سازمان اطّلاعات مركزی چندان نزديك نبود.
 دنا ع مىخواست خنين شختص مهمى را با حداكر سرعت به محل طرح تور برساند، لابل دليل بسيار مهمى هم داشت. او بايل حتى به قيـمت خار ج شدن

از نقش يك ناظر غيرفعال، به انجام اين كار كمك مىكرد. او بـالاغخره با عزمى راسـخ گفتت: "بيـشـنـهاد مـن اين اسـتـ، قربـان. بـا جيمى سون صحبت كنيد و وظايفش را به خوبى تشريح كنيل . از او بـرسيد كه آيا براى انجام اين كار داوطلب مىشود. من از اتاق كنارى صحبـت شـما را گوش میكنم و در صورتى كه مشكلى در كار نباشد، نظرم را به شـما خـوا هم



ـ آيا شما حاضريد اين مسئله را به صورت كتبى تأيمد كنيد؟ سدلر با بى صبرى گفت: "بله، و تذكر يك نكته را ضرورى مـيدانـم، موقـع صحبت شك خـود را چָههان كنيد. احسـاسات را كنار بگذار ريد و دوستانه و و رك با او صحبت كنيد."

مـكـلوريـن مـتى فكـر كـرد، ســس شـانهاش را بـالا انداخـته و دكـمـه
 براى سدلر كه در اتاق كنارى منتظر بود، ساعتها طول كشـيد تا اتفاقى بيفتد. بعد صداى ورود جيمىسون به دفتر مدير شنيده شد و بالافاصله صداى

 تا يك تراكتور را تا گذر گاه بِراسپکت (1) ببرى؟


 مسير طو لانىترى كه كـى به غرب منترف مىشدر، مىرفتند ـ امـا مونوريلها

 دست، قلهُ تيز بيكو را بر فراز ا فق به نمايش مى گذاشـشت
ـ با كمى سرعت مىتوانم يكى سباعته به آن جا برسم. طول مسير فقط حهل كيلومتر، ولى سخت و ناهموار است.
صداى مكـلورين شنيده شد كه مى گفـت: "بسيار خوب. من الان بيغامى از شهر مركزى دريافت كردم. آنها از من خوستهاند كه تو را بيرون بفرستم. آنها مىدانند كه تو بهترين راننده ما هستى و قبالٌ هـم آن جا با بودها آى . جيمىسون برسيد : "كجا بودهام؟"
 است كه جند روز پيش از آن ديدار كرديد.

فهميد كه او هيجان زده شده است.
ـ وضعيت از اين قرار است. مردى در شهر مركزى است كه بايد فوراً بـه





 سؤال كاملاً منطقى بود.



 مىتوانى كار را تمام كنى."
سكوتى طر لانى برقرار شد. مسلمأ جيأ جيمى مون در حال مال مطالعه نقشه بود.


 گفتم عمل كند.


 باشد."






$\qquad$

جيمىسون مى آموختـ كه وفادارىاش- و نه منطقشـ متعلق به كدام طرف
است.
ناگهان او با سرعت گفت: "خواهم رفت." مكلورين با اصرار گفت: "يادت باشلد كه براى اين انتخاب كامـالًا آزاد هستى."
جيمىسون جواب داد: "راستى؟" البته هيـي طعنهالى در صدايش وجـود نداشت . سلر متو جه شد كه او در واقـع در حال فكر كردن با خودش است. سـلر صـلاى بـه هـم خـوردن كاغـذهـاى مـكلـوريـن را شــنـيل. بـعد مـلـير
 - ويلر را مىبرم. دفعه قبل هم او با من بود. ـ بسيار خوب. برو او را هم بياور. الان با مركز ترابرى تماس مى میگيرم؛ و

موفق باشيد .
ـ متشكرم، قربان ـ
سدلر منتظر شل تا صداى بسته شُلـن درِ دفتر مـكلورين را شُنيد و بعـل به ملـير ملحق شد. ملدير با درماندگى به او نگاهى كرد و ورسيد : "خورب؟


 ترنستانها ى ديله نشـد. مكلورين گفت: "خيالم خيلى راحتتر شد، خون ويلر هم با او مىرود و او قابل اعتماد اسـت."

 اثبات كارايى دستگاه تشديدگر بزرگنمـايـ مكلورين، توسط اين مرد جـوان بود. او خـوب مىدانست كه دانشـمندان نيز درسـت به اندازهة سايرين گـاهى منظقّ را كنار گذاردهه، تابـع احساساتشهان مىشونـ بلندگوى ميز زنگى زد و نظر آنها را جلب كرد.
$\qquad$ نصل جهاردمم

ــتراكتور در حال ترك كردن پـايگاه است. همين حالا درهاى خارجى
باز شدند.
مكـلورين نانخودآگاه به ساعت ديوارى نگاه كرد و كفت: "خيلى سريـع
 براى هر اقدامى دير شده است، آقاى سدلر . اميدوارم كه حق بـ با شـما بوده

باشد."

اين مسئله كمتر مورد توجه قرار گرفته بود كه رانـندگى در روز مـاه حـندان




مىتوانند بسيار خطرناك باشند.
گاهى شكافهايى در اين سايهها وجا وجود دارد كه تراكتور به علت سرعـت

 است و مشكلات كمترى ايجاد مىكند.


 مىبايد ديوانهوار به جب و راست منحرفـ مىشـد





 تيز قلهها در افق، به خوبى محل رصدخانه را نمايان مىساختـ. ويلر با تلخىى

انديشيد آنجا حاصل زحميت ميليونها ساعت كار و مهارت بشـر نهـ نهته بود.

 بيردازد.




 مونوريل جلو بروند.








 ارتباطى بين نور و تراكتور وجود ندار ور و منـبع آن نامرئى استـي
 و موقعيت خود را با راديو به مركز گزارش


 از نظرها ناهديد مىشـد
ويلر بـا رضـايت خـاطر گَفت: "خوب، مـثل اين كه آنها را منتـظر
$\qquad$ نصل :جهاردمم

نگذاشتهايم. ای كاش میدانستم كه اين كارها براى چيست!
 متخصص ما در زمينه فيزيك تشُعشـع است. اگر جنگى شرو ع شـود، خـودت مى انى كه جه نو ع سالاحهايى مورد استغاده قرار خواهد گرفت.
 اوضا ع اين قَدر جـذَى بشـود. فـكر مىكـنـم از مـوشكـهـاى هـدايــت شــونـــده استفاده مىكنند .

- به احتمال قوى . ولى ما بايل از توانايى بيشترى برخوردار باشيم. انسان
 مىتوانستند آن را بسازند.
- يعنى تو واقعاً به اشُعههاى مرگبار معتقدى!
 هزاران نغر را در هيروشيهما كشـت. اين مربوط به حـود دويست سال بيش مىشود. - بله، ولى مقابله با آن كار جندان ستختى نيست. تو فكر مىكنى كه بتوان ان با يك اشعه خر ابيهاى فيزيكى واقعى به بار آورد؟

 بايد توانسته باشيم كه آن را در جهـت دلتخواه نيز هدايـت كنيم. تا به امروز محركى برای اين كار وجـود نداشته اسـت. ولى حـالا تـو چحه مى دانى كـه در

 دور در پهنه دشت ديد. آن جسـم با سرعتى خارقالعاده از افت به سـمـت آنها
 ريل مو جود حركت مىكرد. جيمىسون گفت : "فكر مىكنم بهتر باشد كه من بيرون بروم و به او كمـي كنم. او احتمـالألباس فضايى نـوشيده است و حتماً چـمدانى هـم به هـمراه


## آوردهاست."



 تحت گرانش اندك نبوده است.













 مى خرخد بر فراز ماه مستقر كردمبود. او منتظر علامتى بود، كه هنوز هم اميد داشت هركز آن را را نشنود.


دكتر كارل استفنسون براى احراز مراتب شجاعت خود حاضر به اتلاف








مى





او نيز حيزى از آنها نمىفهميد.







 انتقال تمام اورانيـوم هـا

 نبودند.
الستفنسون فقط جند كلمهُ تشكر آميز براى همكارى ويلر و جيمى


 بودند، تعجبى نداشُت كه بسـيار كنجكاو باشند. او و وقتى جـيمى وسون كتترل

 ديگر به محل تور خواهيم رسيد. راضى هستيد؟"
استفنسون سرى تكان داد و گفت: "بهتر از آن هيزى اسـت كه ما ما فـكر


1- Cavity Magnetron نوعى لامب خلاء كه آند آن داراى "رزروناترر جعبباي" اسـت كه به طرر
 استفاده غرار میگيرد. و. Tinian -Y

جيمىىسون بـه سردى گفتت: "مـتـأسـفانه علاقهاى به مـدال نـدارم. فقط مى خوا هم آنحْه كه درست است انـجام دهم. آيا شـمـا هـم از درستى كـار خودتان مطمئن هستيد؟" استفنسون با تعجب به او نگاه كرد، اما فقط چنـد لـحظه طول كشيد تا
 شدهبود. اين آرمانگرا ها با تا تمام قلب و ذهنشان به دنبال حقيقت مى گريدند و رو
 مىیرسيد اين جاى شكر دارد يا تأسف؟

 شر . ولى من براى دفاع از زممين كار مىكنم و اگر حملهاى صورت بگيرد، از
 خاطر داشته باشيد."



 فراموش كردهايد كه آنها مىتوانند بسيار سرستخت و افراطى باشند. اگر به آنحه مى خرواهند دست بيابند ديـُر نـمىتوان در كنار آنها زندگى كرد و

 كشيدهاست، ولى چاره́ ديگرى نداريم. او نگاهى به ساعتش انداخـت و يرسيـد : "مـمكن اسـت راديو را براى
شنيدن ا خبار روشن كنيد؟ مىخواهم آخرين خبرها را بشنوم."

جيمىسون راديو را روشن كرد و آنتن را به سمت زمين چرخاند. مقدار زيادى صداى خشو خش خـورشيدى نيز شنيدهمى شلد، زيرا همماكنون زمين
$\qquad$








 بىتغاوت باشـد:
(ااينجا زمين است. اين اطلاعيه از طرف لاهه صادر شـده

 خوا هدشد.




بيست ساعتى زمين وجود ندارد.
اينجا زمين است. متتظر خبرها رهاى بعدى باشيد .






 به نظر استفنسون رسيد كه ساعتها بدون حركت نشستهاست تا تا اينكه ويلر

او را صدا كرد: "ديگر خيلى نزديك شدهايمب! نگاه كنيد. درست جلوى مـي مـا است." او به كنار بِنجره جلويِى رفت و و از فراز زمينها



 هرگز كشف نمى شدندند ...

 در سايه قرار داشتند، جنا
 كه هيجِكس در آنجا نيست، ولى او خوبا



 تعادل به يكى از ففسههاى انبار جـي ريبيدهبود.





 خنين فـّارى نمىتواند باز





 مىكنند. بايد حگالى آن با صخرههاى اطرا فش برابر باشد. بنابر اين بدون در



 را حل كرديم و مىتوانيم مقادير زيادى از فلزات ونـياد و مواد اوليه را الستخراج

كنيم
تقريباً دو سال بيش اتحاديه به اين ماجرا يـى برد. ما فكر مىكنيـم كه آنهـا

 آنها اين است كه ما را مجبور به همكارى با خودشان بكنتند، ولى فشـار آنها اثرى نخواهدداشت
 وجود دارد. برخى از آنها كامل و آزمايش شدهاند، ولى بقيه منتظر آخرين
 سرنوشتساز را با خود آوردهام. به همين دليل احتمالاً زمين بيش از از آنحه

 ساعته حقيقت را نمى گفت. اين همان خبيزى است كه اتحاديه مى خـواهد ما



 يا فتهباشند. اميدواريم كه اين تكنيك، سلاحهـاى جديلى را در اختـيارشان
$\qquad$ نصل یانزدهم

نگذاشتهباشد. اگر آنها سرعتشان را بيشتر از آنتحه كه هست نكنند، تا سه ساعت ديگر به اين جا خوا هندرسيل. شما مىتوانيد هـمينجا بـا بـمانيل، ولى به شما توصيه مىكنم براى حغظ جانتان برگرديد و با حداكثر سرعـت از اينـبـا دور شويد . اگر هنگامى كه هنوز در فضاى باز هستيد اتفاقى روى داد، فوراً
 بمانيد. خوب، خدا|حافظ و موفق باشيل. اميلوارم كه بعل از پايـان اين وقايـع باز هم همديگر را ببينيم." هيش از آن كه آن دو نفر بتـواننـل هـيزى بگويـند، الستفـنسون بـا جـعبـه
 شدهبـودند و جـيـمـسـون به دنـبال در ورودى آن مـى گـشــت. خــيـلى زود او
 متو قف كر2.
درِ بيرونى تراكتور بسته و علامـت "هوابند خـالى اسـت" روشن شـلـ آنها استفنسون را ديدنل كه با سرعت به سمت يك درِ گرد مـرود، سبس درست به موقـع در باز شد و او در هشت آن نا آلديد گرديلـ

 شرو ع به لرزش كرد. سنـجشعرها براى لحظهاى ديوانهوار حـركت كردند،
 عادى بود، امتا يك ميدلان بسيار عظيـم و خـارتالعاده نيرو از داخـل گـنـد به و جود آمده، در فضاى اطراف گُسترش مىيافت. اين دو مرد متو جـه انرزُى
 استفن سون آگاه مىشدنل . تمام اين دشـتِ خـالى در انتظار سانـحهاهى به سر میىبرد
تراكتور با سرعت از ميان انحناى تند دشت به سوى تَههـاى دور دستت حركت مىكر2. جيمـىسون شـى داشت كه آنها حتى ميان تَههـا نـيز ايمـن باشند. او به ياد سالاحهايى كه علم در دو قرن بيش ساختـهـوبود افتاد؛ مسلماً

آنها اساس هنر جنگى امروز بودند. شايد زمينهاى خالى و خلوت اطـو اطراف او
 قويتر و سختتر، منهدم مى شـدندند
او با سرعت به سمت سايه تراكتور و به طرف كوهـايههاهى چلانو كه جون

 مىساخت.


اگر جيمىسون بيشتر از سياست به رانندگى فكر مىكرد، اين اتفان هرگز روى نـمىاد، هر چند كه در چنـين شرايطلى نبز تابل مسرزنش نـبـود. زمـيـن روبرو هم مدل زمينهای ابتداى راه كاملا" مسطع و محكم به نظر میرسيل.
 آن كه موتور فردينانـل بـا فشـار شـرو ع به صدا كرد و دماغهاش در ابرى از
 متمايل شد و با و جود تمام سعى جيمىسون ديوانهوار به عقب و جلو رفت و
 به فرو رفتن كرد. در نظر چشُمان وحشـترْده ويلر، آنها در يك ابر غبار فرو
 جيمىسون موتور را خاموش كردهبرد؛ تنها صداى مو جود مربوط به دستگاه تهويه مطبو ع مىشد. آنها به زير سطع ماه فرو مىر فتند.

$\qquad$

لحظه با حالتى ناشى از شوك، نشستند و خيره به يكديگر نگريستند. سیس ويلر با گامهـاى نه جـندان استوار به سمت نزديكتريـن هنـجره رفـت. مـطلقـاً
 خورشيد، مانند بردهاى از مخمل بنفش رنگگ بود كه به نظر میى رسيد بر روى
 ناگهان فرديناند با ضربهاى نرم و آرام به كف حفغره رسيل.
 ويلر كه فكر نمـىكرد اميـدى به نـجاتشـان باشـد گـفت : "مـعر فرقى هـم مىكند؟" او داستـانـهـاى زيادى دربارة أيـن طاسـهـاى غبـار(") و انسـانهـا و تراكتورهايى را كه به كام خود كشيلهبودند، شنيلهبود.

 تشكيل آنها كشف نشدهبود. براى ساخت آنها، وجود يـك دهانهُ كـمعمق از جنس صصخرهأى به خصوص لازم است. بعد بايل چـند صل ميليون سال صبر كرد نا تغييرات دما در طى روز و شب لا يههاى سطححى را خرد و پودر مانند كند. بر اثر گذشت زمان و در طول اين فرآيند، به مرور غبارى نرمتر و ريز دانهتر توليد مىشود، تا اين كه سرانجام مىتواند مانند مايـع روان شـو ورد و تمام كف دهانه و حغره را بركنل. در حقيقت اين غبار از هر لـحاظ مايـع است؛ و و اگر آن را در يكـ سطل بريزيد و تكان بـهـيد، مانند روغنـى به نـسـبـت رقيـت حركت مىكند. در طول شب مىتوان جريانهاى همرفت را درون آن ديد زيرا

 دستگاههاى مادون قرمز مىتوانند از فاصله چحندين كيلومترى تبادل گرمايى
 خورشيد غيرقابل استغاده است.
$\qquad$

جيمىسون گفت: "لازم نيست نگران باشىى." هر جند كه هيدا بود خـودش هم پندان خوشحال نيست. او ادامه داد : "فكر مىكنـم كه بتوانيـم از اينـجا خار ج شويم. اين بايد يك طاس خيلى كو هك باشد و به همين دلبل تاكنون
 علامتگذارى شدهباشل ."
ـ آنقدر بزرگ هست كه ما را فرو بردهاست. - بله، ولى خصوصيات اين مـواد را فراموش نكنـ . تا وقتى بتوانيـم موتور را روشن نگه داريـم شـايد بتوانيـم كمى جلو برويـم و راهـى به بالا بیدا كنيـمَ. درست مثل يكى تانكى زيردريايى كه در كنار ساحل بالا مى آيل . فقط نمىدانم بهتر است جلو برويم يا به عقب برگرديم.
ـ ممكن است با جلو رفتن وارد مناطق عميقتر بشويم•

 الآن شيب كف به كدام سو باشد؟
ـ به نظر میرسد كه جلوى ماشين كمى بالاتر از عقب آن است.
 ترتيب، از توان بيشترى هم برخوردار مى هُويم• جيمىسون به نرمى كلا ج را گرفت و ماشين را به سنگينترين دندهُ مـمكن وارد كرد . تراكتور لرزشى كرد و مقاومت نمود. سهس خند سانتيمتر به جلو رفت و متوقف شـد
جيمىسون گفت : "از همين مىترسيلم. نمىتوانيم با سرعت ثابتى بهـ بيش برويـم. بايد با برشهـاى كوتاه جلو برويـم . دعا كن موتـور و فرسـتنده سـالـمـم

بمانند ."
با سرعتى اندك و با پرشهايى بـسيار كوتاه يـشُ رفتند . بعد جيمىسون موتور را خاموش كرد. ويلر با حرارت يرسيد: "چرا اين كار را كردى؟ تازه داشتيم به بجايى مى رسيديم." - بله ولى گرما هم خحلى زياد شلدهاست. اين غبار دقيقاً مشُ يـك عايت

نور زمين $\qquad$ 18.

گرما عمل مىكند. بايد جند دقيقه صبر كنيم تا موتور خنكى شود.


 امنى برسند، با حنين مشكلى روبرو شدهد برودند
 را خاموش كرد تا سكوت كامل برقرار شود.
 مانند بود و ويلر نتوانست آن را به خهيزى نسبت دهد.

 باغث ايجاد يك فوا ره كوجكى غبار شود و اگر كـر كسى به كمكى ما بيايد فوراً مىتواند محل ما را يِدا كند. به هر حـال اين تا حدى باع اعـ آرام

 داشت. امّا شايل رصدخانـه دجار مشكلات خود بود و فرصت كمكـ به آنها را يِدا نمىكرد... جيمىىسون دوباره موتور را روشن كرد و مـاشـين سرســـتـت دوبـاره بـه
 براى تشـخيص و تخمين مـيزان يـيسـروى وجـود نداشـــت و ويلر نيز جـرئت




 نداشت كه بتوانند فاصلهشان را تا سطح غبار تعيين كنند. هر لحظه امكان

181 $\qquad$ نصل شانزدهم

ورود به نور دلـحسب خحورشـيل وجود داشـتـ يـا شايلد هنوز هم بـايد با همين سرعت حلزونوار مسافت صد متر ديگر را مىيميودند. جيمى سون هر بار ملت توقف را بيشتر مىكرد. اين باعث مىشد كـر كه فشـار
 نمىكرد. در طى يكى از همين توقفها ويلر خيللى رك و چوستـكـنده چرسيلد كه اگر به جايى نرسيدند، خه بايد بكنند .
جيمى و دعا كنيم كه ما را نجات دهندـ كه حندان هم بد نتخواهدبودـ زيرا زدِ ماشين به خوبى محل ما را به آنها نشـان خواهـدداد. راه ديگر اين است كه خـودمان بيرون برويم.

- جی! الين غيرممكن است! ـ خير • مىدانم كه اين كار قبلاً هم صورت گرفتهاست. بيشتر شبيه به فرار

از يك زيردريايى غرق شدهاست .

- خيلى وحستناك است كه آدم بـخواهد وسط يـك همـخو مادهاى شـنا كند.
- وقتى بحه بودم يك بـار وسط بوران برف گير كردهام، بنابراين خـوب مىدانم كه چقدر ناخوشايند است. خطر بزرگ در اين اسـت كه آدم جهتش را گـم كند و در يك دايره به دور خود بحرخد تا تا اين كه بالاخره خـسته شود. دعا كن كه مجبور به آزمايش اين راه نشّويم. ويـلر بـا خـود گـنت كه مـلتـهـاسـت كالامى بـه ايـن صـخــت و صالابـت

نشنيدهاست.
يك ساعت بعد ماشين از زير غبار بيرون آمل. تاكنون هيَّ انسـانى آنقدر از ديدن خورشيد خوشـحال نشـدهبود. ولى آنها هنوز به مححل امن نرسيده بودند. گرچه فرديناند میتو انـسـت بـا سرعـت بيشــترى بيش بـر برود، امـا آنهـا نمىتوانستند احتمال وجود يكـ بريدگى طاس ديگر را در جلوى خـود نديده بغيرند. ويلـر بـا حـيـرتـى آمـيـختـه بـه انزجـار بـه امـواجى كهه در درون ايـن مـادة

نور زمين $\qquad$ lsy

هر اسنـاك و در كنار ترا كتورشان هـديد مى آمد مىنگريسـت. گـاهـى بـراى او غيرقابل باور بود كه آنها در حـال عبور از داخل مـايـع نيسـتند، و اين تـنها كندى حركتشان بود كه اين توهّم را بر هم مىزد. او انديشيد كه آيا بهتر نيست در آينده كاتريدلارها را دوكى شكل بسازند تا در خنين موقعيتهايى از شانس بهترى بر ای نجات برخـوردار باشند. جهـ كسـى روى زمين تصور مىكرد كـه


 از آن گريختهبودند، نبود. جيمىسون كه تحـت فشـار كار، همهُ نيروى خود رو را صرفـ كردهبود با دست روى صفعحهُ كنترل كوبيل. ويلر از اين واكنش تكان
 اجازه نداد اين حركت خلللي در روحيهاش شديد آورد. ديدن نور خورشيد باعث شدهبود كه او فراموش كند آنها از آ محل طرح تور آمدهاند و در مدت سه ساعت گذشتهته فقـط بيست كيلومتر از آنجا دور شدهاند. با اين حال، شايد موفق مىشدند و به موقـع به مـحل امنى مـىرسيدند. ولى
 صداى باره شُن فلزى شنيدهشد و فرديناند شـرو ع به چحرخيدن به دور خـود كرد. جيمىسون فوراً موتور را خاموش كرد و مـاشين در زاويهاى عمود بر مسير حركتشان متوقف شد . جيمىسون به آرامى گفت: "و اين ديگر آخر خط است. ولى مـا هـم در
 حرفش را تمام نكرد و به سمت هنجره برگشـت تا به مسير حركتشـان نگـاه كند . ويلر نيز جهت نگاه او را دنبال كرد.
 سعىشانرا كرده بودند، ولى اگرمىتوانستند انـحناىمـاهرابه عنوان سترىميان خودشان و توفانهايى كه در راه بودند قراردهند،وضعشانانخيلىبهترمىشد.
iv
$\qquad$

با گـسـيـل بـاريـكـههاى بـرقـدرتى از ذرات بـاردار، هيـشـرانـهُ لازم را براى
 جلو گيرى مىكردنلـ زيرا بسيار خطرناك بودند اما تا به حـا مر گبار بسيارى در فضا شده وـا بودنل.
 ميدانهاى الكتريكى و مغناطيسى كه آنها را به وجود مى آوردند، مىتوانستنـد

 آنها نيز به هـمان نسبت مشكلتر بود. با اين وجود، زمين و اتـحـاديـه در اين
 كدام يك از آنها بهتر است. دانش و علم برتر اتحاديه يا ظرفيت توليدى برتر

زمين
 برفراز ماه مستقر مىساخت. او نيز مانند ساير فرماندهان با منابعي كمتر از
 وارد عمل نشـود.
 زيادى بازسازى شده بودـ و اين دو سفينه روزگارى در دفاتر بيـمـهُ لويدز

 هنوز هم مىتوانند دشمن را غانلگير كنند يا نه. حتي اگر زمين از حضور آنها
 بىاطلا ع بود . او نمىدانست كدام آدم رمانتيكى حنين اسامى اسطورهایى را براى اين سفينههـا انتـخاب كرده است، شايد كميسر هرشيل براى يادآورى

اجلداد مشهورش اين نـامها را بیشُنهاد كرده بود. با اينحـال اينـها اسـامى
 بودند كه اين سغينه ها تا بيش از فردا براى بشر به ا بـ ارمغان مى آوردنل. ستوان كرتيس (1) كه جزء معدود كسانى بود كه تقريبـأ بيشُتر عمرش را در در

فضا گذرانده بود، سرش را از روى ميز مخابرات بلند كرد.
 برنان به سـختى تكان خورده بود. ستى اگر دشمـن از وجود آنها با خبر


انداخحت و سجس نفس راحتى كشيد: از رصدخانه به اتحاديه . مايلم وجود دستگا ههاى تيمتى و با ارزشمى را در پلاتو به شـما يادآورى كنم. همجنين هنوز تمام كاركنان رصدخـانه ايـنـجا هــستند . مك لورين . مدير ناخدا گفت: "كورتيس ديـُر مرا اينطور نترسان. فكر كـردم ايـن براى شخصص من ارسال شُه است. دوست ندارم فكر كنم كه آنها توانستهاند ما را از اين فاصله رديابى كنند. ـ متأسفم قربان. اين فقط انتشار يك خـير عمـومى بود. آنها هنوز آن را را بر روى اموا ج چايگا هشان منتشر مىكنتد. برنان بيام را به كابيتان مرتون (") رئيس عمليـات دات واد و هرسيل : "از اين جه مى فهمى؟ تو قبالًا آنجا كار مىكردى، مگر نه؟"
 اينطورى است. اول دستگاهوها، بعد كاركنان. من اصلاُ نگران نيستم. تمام سعى' صد كيلومتر فاصله، حاشيـه امنـيـت خـوبى اسـت. جـز در صـورتى كه مـورد
 آنها به خوبى در عمق زمين قرار گرفتهاند ."

نور زمين $\qquad$ 188

عقربههاى خستگى نإِير ساعت آخرين دقايت بیش از عمليات را نشان


 روزى سرنوشت اين جهانها دردست او باشـهـ ولى او به توان بسيار عظيمى كه در واكنشگرهـاى سفينه نهفته و منتظر دستورش بود، نمىىانديشيل. وى به جـايگاهش در تاريـخ و در نظر مردمـان



بود.

در فاصلهأى كدتر از يك ميليون كيلومتر، كارل ا استفنسـون يشـت مـيز كنترل نشسته و مشغول تماشاى خورشيد بود، كه به وسيله يكى از دوربينهاى گُبد، كه در حكم جشمهواى آن بودند، ديله مىشد. گروهى از كارشناسـان كه چند لحظه چيش از رسيلن او كارشان را تمام كرده بودنـ، دور او حلقهزده
 بود، به خوبى در مدار قرار گرفته و به كل سيستّم متصل شـده ونه بودند.



بودند . هوشش تكميل شـه بود. بيش از آن خسته بـود كه بتواند شـادى كنـد . بـه راحتـى در صسندلىاشـ

نشست و به سمت كنترلها اشاره كرد.

- ديگر همه جيز به شما بستگى دارد. آن را طورى تنظيم كنيد كـه بتو اند بير ون را ببيند، ولى با اين حال بتواند طول مو جهاى بالاى فرا بنغش را كامرا دفـع كند. ما مطمئن هستيـم كه هيـَح يكـ از باريكههـاى توليدى آنـها قادر به حمل قدرت مؤثرهاى بيش از هزار آنگستروم نيست. وقتى همهُ ترتوهايشان منعكس شود، خخلى تعجب خوا هند كرد. ای كاش مىتوانستيـم آن هرتوها را
$\qquad$ نصل هندهم

به سمت مبدأش هدايت كنيم. يكى از مهندسان گفت: "نمىدانم وقتى شبكة دفاعى برقرار اسـت، ظاهر ما از بيرون چگگونه خوا هد بود . ــ دقيقاً مثل يكـ آينه صيقلى. تا وقتي كه بتواند هرتوهـا را منعكـس كند، از از شر تشعشعات درامان خوا هيم بود . من تا همين حد مىتوانم به شـما اطمـينان دهم. استفنسون به ساعتش نگـاه كرد و گفت: "اگر بـخش اطّالاعات عملبـات درست گفته باشله بيست دقيقه ديگر فرصت داريم. ولى من روى آن حسـاب نمىكتم."
جيدى سون در حالى كه فرستندهاش را خاموش مىكرد گفت : "دسـت كم مكلورين ديگر از مـحل ما با خبر است، ولى من او را به خاطر اين اين كه كسى
 ـ حالا بايد جكار كنيه؟
 مى خوريهم . اين حت ما است و شايد مجبور شويم كه راه طولانى را بياده طى كنيم.
ويلر با حالتى عصبىى از فراز دشـت به دور دستها نگاه كردء گنبد طرح
 جشمانش اشتنباه نمىكنـد.
فريادزد : "سيد، بيا اين را ببين!"
جيدىسون با عجله به او ملحق شد و با هم به افق دور دست خـيره شُ شدند.

 خو رشيد توسط يكى آينهُ كاملاً كروى منعكس شده بـر بود. تلسكوب نيز اين امر را تايِد كرد ـ ديگر خود گنبد فابل رؤيت نبود؛ جاي آن را اين شبـح نقرهاى شگفتانگيز گرفته بود. در نظر ويلر شـبيه به يـ قطرة عظيم جيوه بود كه در افق نشسته باشد.

نور زمين $\qquad$ 181

 از سيستم دفاعى آنها باشد.


 غذايه شد. او چند بسته شكلات و كنسرو گوشت فشرده به ويلر داد.





 بهتر بود. اين تراكتور كه تا به حال خدمات زيا زيادى به آنـا

 ويلر يادآورى كرد : "حرفهاى استغنسون را به ياد بياور. او به ما ما گفت كه در در ري
 اين اخطار را به ما داده بود.

 خوبى بيرون را تماشا كنند. كف آن نيز صاف بود و و مىتوانستند دراز بكشنـد به عنوان يك سنگر يا خندق بـاريك جنان مناسب بود كه انگار آن را برا برا




توانست بناهگاه ديگرى بِدا كنيم."

امّا بس از كمى بحث، با يكديگر كنار آمدند. آنها به فرديناند برگشُتند،

 هيـع نو ع اعام
 بىسابقه بود، روشن شد. نتخستين احساس ويلر اين بود كه شـخصى يك نور افكن غولآسا را برروى تراكتور روشن كرده است. بعد متوجه شد كه مركز
 فـاصله دارد. در مـاوراى افتق يك گوى شعلـور بنـفـش ديـده مىشــد كه بـه

 مانند خورشيدى شگفت انگيز در ششت خط افق نابديد شد.
 بود، شانس آورديم والاً بايد تا به حال مرده باشهيم."

 ديوارها هم سبربدى نيستند ."

 دارد. بنابراين بازگشت


 توضيحى دربارة ساير وسايلش نداد ـراد آنها بدون هرگورنه حادثهاى به سلامت در شكاف قرار گرفتند.
او با كج خلقى گفت: "من از يك حبز متنفر و و آن اين است كه نتوانم
$\qquad$ iv.

ماجرا را تماشا كنم." او شرو ع كرد به قراردادن آينه برروى ميل يرده و براى

 ابتدايى را از درون شكاف بيرون بغرستد. سِّس با رضايت گفت : "درست مىتوانم گُبد را ببينم و به نظرم هـيـِّ تغييرى نكرده است."
جيمىسون جواب داد: "ممكن است. لابد از طريقى توانستهاند بمبب را
 ـ شايد اين فقط يك اخر اخطار بود



 گگبد مىرفتند، امَا بيش از رسيدن به آن، به ابرى از بـا بـار تبديل شدند.
 كجا مى آيند. "

 گاما را به خود جذب كند."
 ـ هنوز هيجِ • من هنوز نگران آن انفجار اول هستم، وقتى كه در تراكتور بوديم. ويلر چنان مشغول جستتجوى آسمان بود، كه جوابى نداد. اكنـون كه از از زير نور درخشان آفتاب به سايه آمده بود مىتوانـو انست ببيند كه جايى در بـين

 سلاحها را مىديد.

از جايیى در پشت بـيكو ، شُ بسته آتشين با سرعتى سرسـام آور به سمت
 شليكى مىكرد. لتهواريدانو س از يكى حيله جنگگى هُديمى استفاده كرده، از جهتى به ماه نزديك مىشدند كه دشمن تقريباً نيمه كور بود. حتى رادارها هـم به دليل ا اختالالات موجي خـورشيل گـمراه مـىشـدند و ناخـدا برنان دو لـكـة بزرگ خورشيدى موجود را به عنوان دو متحد جنگگى كو خكـ به خلدمت گرفته
بود.

در عرض جند ثانيه، راكتهـا در تلاكُؤو خـورشـــد گـم شـدند. جـنـد دقيقه گذشت و سيس به نظر رسيد كه ناگهان درخشسندگى خورشيد صد برابر شـده

 مزاحـم ستارهشناسـان اسـت، بـه خـوبى از آنهـا در مــابـل هر نـو ع هرتو ايـن كلاهكهاى اتمى حفاظت خـوا هد كرد. هيَح راهى و جود نداشت كه بغهمند آيا موشُكها آسيبى هـم وارد كردهانـ


 ديلهشدن، جون رنگ شب سياه بود. سِّس متو جه شد كه اتفاقى براى گنبد مىى انتد . ديگر شبيـه يكـ آينه كروي تابان كه تصوير خورشيد را منعكس مىكرد، نبود. نور در تمام جـهـات از آن متصاعد شده و هر لحظه بر درخشندگىاش ا فزوده مى شـد ا از جـايـ در فضا

 ولى هنوز هيَّ نشانى از وجود آنها ديله نمىشد، زيرا مسير انتقال اين سيل
انرثىى در فضا غيرقابل رؤيت بود.

اكنون گنبد روشنتر از آن بود كه بتوان مستقيماً بـه آن نگـاه كـرد و ويلر فيلترهاى نوريش را دوباره تنظيـم كـرد. او به اين فكر مىكرد كه گـنـبـ جحه

نور زمين $\qquad$ ivr

زمانى به اين حمله جواب خوا هد دا داد و و آيا باوجود حنين بمبارانى امكـان
 كه شبيه تخليه بار الكتريكى بود. درست همان لحظه صدار درا فرا فرياد جيمىسون







 يس و بيش رفتن كرد، گويى خود


 ملتهب و سفيد رنگ مىشـد

 مى كرفت؛ هر طرف با احتياط سيستمهاى دفاعى و سلاحهايش را آ آزمايش كرده بود و اكنون نبرد و زور آز





 آنها بود. سهم عمدهاى از شگرد دفاعى ناوها در در سرعتشان نهفته بود.
$\qquad$

نبرد در سكوت مطلق به اوج خـود نزذيكـ ميشّل. ميليـونهـا سال فبل
 اينک بارديعر سالاحهاى سغينهها آنها را به گدازه تبديل مىكردنـد. همانطور كه باريكههـاى پرتو مستفيم سـفـاين، دز را زير آتـش كرفتـه بـودنــل و باران


 شُبكهـاى دفاعى و برخورد آن با فولاد دا غ و ملتهـب، شـبـكههـا شـعـلـهاى
 با شتاب خـارقاللعادهاى به حركت در مـى آمـل و ســس خــنديـن ثانـيـه طـول مى كشّيد تا درُ بتواند مـجدداً مـحل جـديـد آن را شناسايى كـند و سالاحـهـاى

خود را بر آن متمركز سازد.
جيمىسون و ويلر از اين تعـجـب كرده بودند كه جـنـك در جـنيـن فاصلة اندكى در بين دو حريف جريان دارد. هيتح گاه فاصله متخاصمين بيش از صـ
 مىكند يا به عبارت ديگر با خود نور مى جنگيلد چنـين فاصلهاى بسيار ناحيز به نظر مىرسد. دليل اين امر تا آخر درگيرى به فكرشان خطور نكرد. تمامى سالاحهاى
 (فاصله) تبعيت مىكردند. تنها ، موشكهاى انفجارى، بدون در نظر كرفتن بُعـد
 جايى اصابت مىنمود ديگر فرقى نمىكرد كه از فاصله ده كيلومترى شليك شده باشد يا از فاصله هزار كيلومترى. امٌا اگر فاصلهُ مسل اصابت سلا وحهاى تشعشعى را دو برابر كنيل، به علت

 دزُ بـه علت عدم توانـايـى حركتـى، بايـل تمام ضربـههـاى وارده از سوى

نور زمين $\qquad$ ivF

سفاين را مىیذيرفت. چند دقيفه يس از آغاز جنگّ، ديگر نگاه كردن مستفيم و با حشّم غير مسلـح به سمت جنوب نـاممكن بود. بارهـا و بارهـا ابرى از
 بازمى گشت. وقتى ويلر از چششت نقاب تيره و به وسيله يريسكويشـ بـه بيرون

 حلفهاى از گدازه را گردا گرد گنبد شكل مى ودادنل . ديـن ايـن منظرهُ و حشـتبـار او را سـخت تـحـت تـأثـــر قرار داد داد و تـوان تخريبى عظيم و هولناك سلاحههايى را كه در خند كيلومترى آنها استفـاده مىشد، در نظرش عيـان مىسانخت. حتى اگر كم قدرتترين بازتاب يكى از
 برش اكسيرّن هيلروزن قرار گيرد، در يك آن به خاكستر تبديل مىشدند
 بتوانند حداكثر بمباران را انـجام داده، احتمال مورد هدف قرارگرفتن را به حداقِل برسانند. بارهـا يكى از سفينههـا از بالاى سر آنها رد شـلـ و ويلر تا اعماف شكاف عقب نشست تا از شر هرتو منعكس شده از سبرهاى دفاعى آن در امـان بماند. جيـميسـون كه ديعر از قانـع كردن همكارش براى الحـتيـاط
 مسقف بـاشد. البتـه هـنـدان هـم دور نشـهه بـود كه سنـخهـا راه عبور اموا ج
 به راحتى جريان نبرد را براى او گزارش كند ونـ
 همـانطور كـه مـحتاطانه آن جـهـنـم سوزان را در سمت جـنـوبـ تـحـت نـظر داشتت، متوجه شد كه نيمكرهُ كنبد كمى از حالت تقارن خارج شده است. نتست فكر كرد كه يكى از مولدهايشان از كار افتاده و ميدان حفاظتى نيز از


$\qquad$
احتمالاُ مدافعان از وقور ع اين مسئله كاملأ بـى خبر بودينـد












 رسيدن به سطح زمين كاملاُ سرد مىشـيندند.











كه صداى آن خراب شدهواست. بعدها به سختى باور میكرد كه اينطور احمحقانه خود را در معرض خطر
$\qquad$
قرار دادهاست. در آن لحظه هيجِ ترسى نداشت، فقط كنجكاوى و هيجانى
عميق در خود حس مىكرد.





نشان داده و چيز خوبى را از دست داد داده است.
 باعث ايجاد يك حالت سرمسنى در او شدهبوده او او توانسته بود از از طاس غر غبار










 كند و حملةُ نهايىاش را آغاز كن كند




 كردهبود، گويى اصلاً و جود خارجى نداشت

حشُرهشنـاس كه بلن بروانهاى را با سـوزن سـوراخ مـىكند، از هـم متلاشى
ساختهبود.
وفادارى به جاى خود، اما ديلن اين سفينهُ عظيم كه چردههاى دفاعيش را به علت انهدام مولدهايس از دست مـى داد، بسيار ترسناك و غـمانگگيز بود. اينك كاملاُ بدون دفا ع در آسـمان مانده بود. بیىدرنگ سلاحهـاى ثانوى در


 بفهمد كه خرا ناگهان از اين حالت خارج شد شـا شايد به دليل يك اتصالى در

 اسكلت آن كاملاً آشكار شدهبود . جند دفيقه بعد در چششت كوهـهاى تنريف با زمين برخورد كرد. نـور سفـيد و آبى انـفجـار بـراى لـحـظهاى در هـشـت افت

 برخاسته بود و به طرف آنها مى آملد، گويى بـادى آن را بـه حـركت در در آورده




 ميدان ديدش را براى حند ثانيه به صفر رساند، ولى با همان سرعتب برخاستن

به زمين نشست
هنگامى كه ويلر دوباره به سفينههاى باقى مانده نگاه كرد، آنها بسيـار دور شده و برده دفاعىشان بـه صورت گوى كوچـكى از آتش در منطقةالبروج
 ناگهان در حالى كه باشتابی سرسامآور به صورت عـمودى بـه بـايتن هـجـوم

نور زمين $\qquad$ IVA

مى آوردند، بردههاى دفاعىشان نيز شروع به گسترده شـلن نمود. با اصابت


زخم خورده، ديوانهوار به آسمان مى بجهيل.
 دادند. لختى ثابت و بى وحركت ايستادند و سيس با هم به سمت آسمان او

 مىزد . او با فريفتگى و از خود باختگى سقوط و برگشت آن آن را به سمت مـاه


كر二 و يا اين مدا فعان نيز فهميده بودند كه ديعر نيازى به اين كار نيست. در فاصلهُ دهكيلومترى سطعخ ماه بردههاى دناعى اريدانوس منفـجر شُدند كاملاً بدون دفا ع ماند و به صورت يكى ارُدر فلزى تيره رنگ و ونقريباً نـامرئى

 سغيد در آمد. چرخى زذد و دماغهاشُ به سمت ماه حرخهيل. ويلر ابتدا فكر كرد


سغينه به آخرين دستور فرماندهاش عمل مىكرد.

 انديشيد كه اين ديعـر بايد آخر كار باشد . منتظر رسيلن موج انفـجار شد و دوباره ديوار غبار را كه با سرعت به سمت شمال مىرفت، تمماشا كرد . اين بار ضربه انفجار چنان قوى بود كه تعادلش را را برهـم زد. نمى چنين ضربهاى آيا كـسى در درون آن درّ زنده مانـله است يـا نهـ آينه را زمين گذاشت و با احتياط از لـبـه شكافـ سنگر مانندش بـ بيرون نـــاه كرد. او نمىدانست كه هنوز بايد منتظر طغيان نهايى نبرد باشد .



دفاعىاش نایليل و كاملا" بیدفا ع شـهه بود. در اين صورت آنها كارشـان را انجام داده بودند. از سغينه سوم اتحاديه اترى ديله نمىشد، زيرا هـم اكنون به سـمـت مـريـن فرار مىكرد. جـنـُا فـزار اصلىاش اض بـه كـلى از مـيان رفته و
 جنگيدن نبود. با اين حال در حند ساعت آخر آنر حياتش ، يك نقش مهـم ديگر را نيز بايد بازى مىكرد. ويلر در فرستنده لباسش گغتت: "سيد، هـمه هيز تمام شد. هحالا مىتوانى بيرون بيايى و به اطرافـ نگاه كنى."
 آشكارساز تشعشـع را در دست داشت، بيرون آمد. ويلر صداى او را شنيد كه زيرلب با خود مى گفت : "اين طرف هنوز خيلى داغ است. هر جه زودتر حركت كنيم، بهتر است. ويلر چرسيد : "بهتر نيست به داخل فردنر فردينـاند برويـم و به وسـيله فرستنده... " بعد ساكت شل. در اطراف گنبد اتفافى روى مىداد .
 بيـكـر دل آسـمان را شـكا فت و بـاره سنگـهايـى عـظيم را هزاران مـتر به هـوا بِرتاب كرد كه به سرعت برفراز دشـت به برواز درآمل. ابرى غليظ از دود و غبار هــه جـا را فـرا گرفـت. فواره براى لـحظهاى تـمـام آسـمـان جـنـوب را بوشاند. گفتى ناگهان درختى بزرگ و باور نكردنى از خاك ستر نـرون ماه سر
 ذَمهاى خشُمگیِن آن در فضا گم شـدند .

 سنگها ، سرانـجام به نقطهُجوش رسيله بود. بـخش زبريـن معدن، مانند تـمامـى چاههاى نفت روى زمين، منغجر شـده و ثابت كرده بود كه هنوز مىتوان بدون بمباتم، بزر گترين انفجارها را پـديد آورد.

$$
11
$$

$\qquad$






جند ساعت آخر كه آكنده از هيجان و نگرانى بود، اين اخبار نه تنها باعـ آرامش بلكه عامل محو بحران نيز مىشد. ميزان راديوا كتيويته مححيط اطراف آنجا كمى افزايش يافته بود، ولى كو جكترين خسارتى ديده نـمىشد. البته و ضعيت سمت ديگر اين كوهها، به گونهُ ديگرى بود.
 اشكال فنى، يك ساعت طول كشيله بود تا بتوانند از طريق زمين با رصدخانه
 نـــىدانسستند كـه آيا خـسـارتى به رصدخـانه وارد شده است يـا نه. آنـهـا تـا انتخاب جهـت مـناسـب، يـيـادهروى را آغـاز نكـردنـد . حـالا ديعـر مــيزان راديواكتيويته در فرديناند بسيار بالا رفته و اصلاُ جاى امنى نبود. سدلر در اتاق مخابرات بود و سعى مىكرد كه بغهمد چه اتغاقى افتاده، كه
 گزارشى از صحنه نبردرا داد و كسب تكليف كرد.
مكلـورين چـرسِيد: "ميزان راديواكتيـو در داخـل مـاشـين جــدر اسـت؟
 مكالــهه بـايد از طريق زمـين صورت گـيرد، در حـالى كه فاصلـه آنـها حتـى صدكيلومتر هم نبود و هر گز نتوانسته بود به سه ثـو ثانيه تأخير در مكا كند.
مكلورين باسـخ داد: "من از بخش بهداشت خـوان خواهم خواست تا ميزان و و شدّت آن را بررسى كنند. شـما گفتيد كه ميزان آن در خار شا از ماشين فتط يك جهارم داخل آن است؟"

- بله، ما تا حد امكا آنان خارج از ترا تراكتور مانديم. فقط هر دهدقيقه يكبار براى تماس با شما وارد آن شدهايمه.
 مى مرستتم. شما هم فورأ به سمت ما حركت كند. آيا نقطه ملاقات خاصى را در نظر داريد؟
جيمى سون براى جند لحظه فكر كرد و گفت: "به رانندهتان بگوييد كه به

عامت كيلومتر ثنج در اين طرف يراسشكت بيايد؛ ما تقريباً هـم زمان به آن جـا

 فضاى كافى براى يك سرنشين اضافى در تراكتور وجود دارد؟ به اين ترتيب






 دقيقه بعد نمام رصدخاني

 نيمساعت بعد او تفاوت سغر سريـع با مونوريل را را با تراكتور درك مىكرد. اندكى بعد او به شيبـهـاى دلـهرهآورى كـهـ رانـنـده بـا

 با آنها بود. او مى انـواست بـه مـحض نجات دادن آن دو نـــر خونــــان را آزمايش كرده، حيزهايى به آنها تزريق كند.

 قرار مى آمدند، تماس گرفتند. هِانزده دقيقه بعد آنها را در افق مشاهـده كرد كرند.
 خاص ديگرى بر با نشد.


$\qquad$

رختخخواب بمانى و بسترى شوى، ولى اصلاُنگران نباش." جيمىسون برسيل: "من چطور؟؟"


 آيا اتحاديه به جاى ديگرى هـم حمله كرده است؟؟ سدلر جواب داد: "خير، و من شك دارم كه اصلاُ بتواند اين كار را بكند. ولى به نظر مىرسد كه آنها به هلف اصلى وشان رسيدهاند و ما ديگر نمىتوانيم
 است."

جيمىسون پرسيل : "هى"، راستى شما اين جا چكار مىكنيد؟" سدلر خنديد و گفـت: "من هنوز تحقيت مـىكنـم، ولى زميـنـه كـارم بسـيار وسيعتر از آن است كه شما فكر مىكنيد ."
ويلر با حالتى بر از شك برسيد : "شما كه يك گزارشگر راديو نيستيل؟" ـ را ... نه كاملاُ. ولى ترجيـح مىدهم ... ناگهان جيمىسون حرفش را بريد و گفت: "مىدانـم . كار شما مربوط به
 سدلر با كمى دلخورى به او نگاه كرد و انـليشيد كه جيمىىسون استعداد خوبى براى سـخت كردن كارهـا دارد. ســس گفت: "اين مـهم نيــــتـ. ولى

 بودهايل ." جيمى سـون گفت: "از همين مىترسيدم. بنابراين طرح تور كامـالُ نابود شده است؟"

 الست كه سرنوشُت نهايى جنگُ را رتم بزند. و.

ـ بله، ولى فكر مىكنم به خوبى وظيفهاش را به انجام رسا رساند.
 من نبود، شايد الان زنده بود.
 خودش تصميـمگيرنده بود. بـله، جيمـى سـون يك فهرمان متمرد و مـخاللف خواهد بود." در طى سى دقيقه سفرِ بر گـشت و عـبـور از ديوارة هـالاتـو، او از و ويـلر در

 مىتوانست براى طراحـان تاكتبكهـاى نبرد برروى زمـــنـ، بـسيـار بـا ارزش باشد.
ويلر در انتها گفت: "حيزى كه بيشُتر از همه مرا گيـج كرده است، سلا





 مذاب، كه با سرعت چجند صدكيلـومتر در ثانيه بـه وسيله قـويترين آهـنربـاى آـي









را خواهند يافت.

 شبيه دودكش كارخانهها هستند كه توسط داربستهاى مشبَّك محاصره شـده باشند. حتى در طى هدين مدت كوتاه، او نيز شيفته آنها شده بود و برايشان شخصيتى فائل مىشد. او نيز در دلنگرانى اخترشناسان براى ايمنى تلسكويجها

 يكى صخره مرتفـع بين آنها و خـورشيد فرارگرفت و تاريكى ناگهان آنـها
 ستارهها ظاهر شدند. او به آسمان شمال خليره شد و و ديد كه ويلر نيز به همان جا مىنگرد.
 آسمان بود، ولى به سرعت ضعيف مىشدر به زودى نور آن از شيعراى يمانى

 مى آمد. علم جيزهاى زيادى از نواختردراكو مى آمو خـتـ، انـا براى دنـياى مردم عادى چه حیزى براى گفتن داشت؟
 شايد ستار گان كهكشان منغجر شوند و بسوزند، ولى بشر همواره با بـتـفـاوتى

 ستار گان نگرانى به خود راه نمىداد؛ و قتش كه مىرسيد و هر طور كه مناسب مىديد، به سروقت آنها نيز مىرفت.
 گُتن نداشتند. روشن بود كه شوك نبرد تازه ويلر را تحت تأثير قرار داده بود، زيرا دستانش مىلرزيدند. جيمىسون نشـسته بود و پايگاه را كه نزديى






 قراردهد.
به محض رسيدن تراكتور به گارار زير زيرزمينى، سدلر از آنها جدا شدا شد و به





 هستصن.
براى نخسنين بار بس از ترك زمين جرئت فكر كردن به آينده را بيدا كري




ولى هنوز يكـ نكتـه آزاردها نداشت هيّج كارى را ناتمام كذار
 وجود داشتهاست يا نه.

 روز از زمين دور شدهبود، كه جنگ آغاز شد و چايان گرفت. بر انر دريافت
 حكمفرما بود. كإيتان هالستد(') مجبور بود كه در مقابل مسافرانى كه به علت




 مسافرين كمكى نمىكرد.
آنها در ك نمىكردند كه قوانين مكانيك سماوى انـجام چـنين كارى را

ناممكن ساخته|است. پعاسوس هنوز جندان از زمين دور نشـده بود و جند هفته تا هدفش فاصله داشت. ولى سفينه به سرعت مدارى خـود رسيدهبود و

 نداشت؛ زيرا اين كار محتاج مقادير غيرقابل دسترسى از ماده بيشران بودر

 انمى آن مىتوانستند انرزى لازم براى خندين سفر را تأمين كنند، ولى انـي انرزي خالص بدون و جود مادهُ يسشران كه مىبايد از انتهاى سفينه به بيرون پرتاب
 سمت مريخ مىرفت. كابيتان هالستد فكر نمى كرد كه سفر لذتبتخشى را بيش رو داشته باشد.
 بگاسوس فعاليتهای غير ضرورىشان را كنار گذاشتند. در طول سيصد سال در هوا، دريا و فضا اين كلمات باعث آغاز عمليـات نـجات بوده و كاهيتانها

 تاريـخ فضـانوردى فقطط سه مورد عـمليات موفقيتآمـيـيز نـجات به انجـام رسيدهبود.
ايـن امر دو دليل اصلى داشت كه فقط يـكـى از آنهـا از طـرف خـطوط

 فضا مىشد و در مدار قرار مىگرفت، ديگر بدون هر كوششُى به ســت مقصد


Mayday - د دراصطلاح نظامى و مخابرات، اين بيام به معناى حالت اضطرارى و طلب كمك
$\qquad$ نصل نوزدم

ديگُرى نمـىشـل ايـن نوع اشــالات بيس از آنـجـه مسـافران بـلانـند روى
 مىسـا ختند. بر اساس مقرّرات، هر سفينهُ فضايى از خندين قسمـت مستقـل ساخته مىشد و در صورت خطر، هر بخشش مىتوانست به صورت يناهعاهى



مهندسش غر مىزد. دومين دليلى كه باعث مىشود عمليات نجات تقريباً ناممكن باشد، نـاشى از طبيعت كاز اسـت. سفـينههاى فضـايـى با مسرعتوـاى بسـيار زيـاد و روى مسيرهاى حساب شُداى سفر مىكنند كه تغيير مـسير عمده را امكانـنـا مىسازد و اين همان جیيزى بود كه اكنون مسافران بِـاسوس در مىيافتند. مدارى را كه هر سفينه براى رسيلن به سيًارْاى دنبال مىكرد، بىنظير و يگانه بود؛ زيرا الگوى موقعيت سيّارات دا نمأُ نسبت به يكديگر تغيير مىكرد و هيـتِ سفينهُ ديگُرى نمىتوانست از آن استفاده كند. در حقيقتت هيحِ نو ع مـسير معين سفينهرانى وجود نداشتـ و احتتمـال اين كه دو سفينه از فاصله يـك ميليون كيلومترى يكديگر عبور كنتد نيز بسيار ناهيز بود. حتى اگر آنها نزديك این

هم بودند باز تفاوت سرعت تماس را غيرممكن ميساختـ.


 بود، زيرا به طور خارقالعـادهاى زيـاد به نـظر مىرسيـل . مـسلـمأ كارى از او
 برسند. بعـد متو جه اسـمى در آخر يـام شـد. او خـيال مىكرد كه همةُ سفيـنههـاى فضايى را مىشناسد، ولُى اين يكى كاملاُ جديد بود. ملتى فكر كرد تا اين كه ناگهان فهميل چه كسانى تقاضاى كمك كردهاند ... . زمانى كه انسان در هوا، دريا يا فضا است، دشـنـيها فراموش و نایديد

نور زمين $\qquad$ 19.

مىشوند. او روى ميز كنترلش خم شد و گفت: „اتات مـخابرات، مى خواهم با كابيتّان آنها صححبت كنم. ."

- روى خطط است، قربان. ادامه دهيل كايِتان هالستد گلويش را صاف كرد. اين يك تجربئ جلديد در زندگى او بود. دوست نداشت كه حتى به دشمنش بعـويد كه براى نـجات آنها كارى از

دستّ ساخته نيست.
 براى تماس مستقيم بسيار زياد است. ذخـيره عمليـاتى ما كمتر از ده كيلومتر
 بيشنهوادى نداريد؟ لطفاً سرعت خودنان را نـيز تأيِد كنيد. رقم دريـافت شـده

نادرست است.
جس از يكى تأخبـر زماني جـهـار ثـانيـهأى كه در اين شـرايـط جــون قـرنى
طو لانى به نظر مىرسيد باسخى غير منتظره و شگغتانگگيز رسيد. ـ من ناخدا برنان از رزم ناو آحرون متعلتى به اتحاديه هستم . ارفام مربوط به سرعتمان را تاييلد مىكنم. ما تا دو ساعت ديگر به شما خـوا هـا هيـم رسيل و تمام تصحيح مسير را نيز خودمان انـجام خـواهيه داد. ما هـنوز قلدرت پرواز داريمه، امْا در كمتر از سه ساعت بايد ناو را تتخليه كنيـم. ستر ضـد تشعشــع ما
 صورت دستى آن را كنترل مىكنيم ولى دست كم تا يك ساعت يس از تمـاس

 نمىدانست كه يكـ واكنشگر حخگونه ثباتش را از دست ميدهد، ولى از نتايـج

 شُكى براى ناخدا برنان باقى نماند.


 دقيقه قبل، از امكان انفجار با خبر خواهيم شد و اين براى دور شدن از شُما كافى خوا هد بود.
ـ بسيار خوب من هوابندهايم را آماده مىكـنم. در ضمن ا فرادم آمـادهاند تا خطى را بين دو سفينه برقرار كنند.


 و جود ندارد. ما صدوبيست نفر هستيـم و فتط هنـج لبـاس فضـايى در اختـيار داريم."
هالستد سوتى زد و بيش از جواب دادن به سمت ا فسر ناوبريش برگشـت





 صصحبت كردن با فردى كه با يكى مرده فرقى نداشت، خيلى عـجيب بود.
 مىتوانستند آحرون را زنده ترك كنند، ولى كايِّان نمىتوانست يكى از آنها باشد.
هالستد نمىدانست كه ناخدا بِرنان افكار و نظريات ديگرى براى اين كار

 توضيح آن براى خدمه سفينهاش بود.
 بود، مى گفت: إبرنامه ما اين است. ما نمىتوانيم به هوابندها برسيم زيرا تمام
$\qquad$ $19 r$

اطراف ما را خلأ فرا گرفته و فتط ينـج لباس فضايى در اختيار داريم. اين

 هستيم و بايد حداكثر تلاشمان را با بكنيم.





 عمر در موردش با هركسى حرفـ بزنيد.






 حالا!! مى خواهم يكى بازدم كامل انجام






 كردند و ستس سكوت بر همه جا حكمفرما شُد.
 باخته بودند. او تا شصت شمرد و در اين مدت گاهـى صدايـى شـنـيدهمىشد و



 دوباره صداى خنـدهاى شنـيده شـد. مردان به سـرعـت روححيهشـان را به دست مى آوردند. آنها هنوز به خوبى نمى فهميدند كه حه اتفـاقى در شـرف
 ديلهمىشد .
دكتر گفت: ״حالا وضعيت را بررسى كنيم. كسانى كه بين بانزده تا بيست ثانيه نفسـشـان را حـبس كردنـد، دستششان را بالا ببرنـد.... حـالا بيست تـا

 در ثايان مشـخص شد كه هـمه به هانزده ثانيه رسيدهاند و بيشتر نغرات به راحتى تا سى ثانيه نفس نكشيدهاند. دكتر گفت: (امن هم چخنين خيزى را بيشّبينى مىكردم. مىتوانبد اين را يكى آزمـايش شاهد تلقى كنيد. حالا مىرسيم به اصل مطلبـ بـايلد به شـمـا



 طور غيرقانونى در توالتها سيگار مى ركشيد، بايد تا به حال رال فهميدهباشيد كه هوا





هايِيرونتيالاسيون(1) كه يك لغت قلنبه براى نغس عميق است، مى




 دستهايتان را باز كنيد.







 مىكردند.
دكتر فرياد زد: „حالا! نفس نكشيد. تمام هوا را بيرون بدهيد، و ببينيد جه مدت مىتوانيد در آن حالت باقى بمانيد. من ثانيهها را خا خواهم شمـرده، ولى
اين بار از ثانيه سىام شُرو ع مىكنم."







شما از اكسيرن خالى شدهباشلد، براى جند دقيقه هيِجِ تمايلى به نفس كشُـلـدن نتخوا هيدداشت. مثل آدم سيرى كه بعد از يك غذاى سنگگن ديگر ميلى بـه غذاى بيشتر ندارد. اين كار سختى نيست و ربطى به نگه داشتن نفس ندارد. من به شما قول مىدهم كه وقتى زند بهتر خواهيدشد. حرفم را قبول كنيد. ما مى خوالهيم در كنار پگاسوس قرار


 بعد هوا وارد اتاق خواهدشد و و به غير از كمى خونريزى از بينى خند نـرى نـرى ، با مشكل ديگرى روبرو نخواهيد شـد.
او انديشيد كه اى كاش اين حرفـ درست باشد. فقط يك راه براى يافتن
 ديگرى نداشتند. اين حداقل به آنها امكان مىداد كه براى زندگيشُان مبارزه

كنتد
سسس ادامه داد: (الابد الآن به فكر كاهش فشار افتادهايد. اين تنها مشكل

 كاهش مىدهيم، بعد به طور نا خواهيمبرد. كاهش ناگهانى و كامل فشـار دردآور است ولى خطر جــى





 فوراً آن را فراموش مىكنيد ."
دكتر مكثى كرد و به دقت شنوندگانش را تماشا كرد. آنها به خوبى هـه

نور زمين $\qquad$ 198

جيز را درك كرده بودند. آنها مردان كار آزمودهاى بودند كه از ميان مهندسان و تكنسينها انتخاب شلده بودند. سيس جراع با شادى ادامه داد: „در واقـع اگر خطرناكترين قسـمت كار
 آفتابسوختگگى نيست. بيرون از اينـجا شبما بلون سهر اتمـسغر در مـابـل اشعه مستقيم فرابنفش قرار خـواهيد گرفت ا اين مىتواند در مدت سى ثانـيه سو ختگى شديدى ايـجاد كند، به همين دليل ما عـمليات انتتفال را در سايه پگاسوس انجام خواهيم داد. اگر به طور اتفاقى از سايه بيرون رفتي، فوراً با
 برنامه بود. من براى نشان دادن سادگى كار با اولين گروه به آن طرف خحواهـم رفت. حالً به حهار دسته تقسيم شويلد تا كمى تمرين كنيم.

يُگاسوس و آچرون در كنار يكديگر به سمت سيّارهاى هيش مىرفتند كه


 آماده كمك به مردان فرارى بودند. خدمه آحرون خوشُشانس بودند كه هنوز خهار محفظهُ فشار سـفينه سالـم مانده بود. هنوز سفينهشان به هجار قسمـت كاملاُ مجزا قابل تقسـيم بود و هر
 ظرفيت جادادن همهُ افراد را در آنِ واحد ندا نـر اشت همين كه علامت دادهشد، كايتان هـالستد از جل فرمانـدهى به بيرون نگاه

 شدند . ابرى از غبار براى چحند لـحظه ميدان ديل را محلدود كرد. او احساس مردان منتظر را در هنگام فرار هوا مىدانست. خلأ سعى مىكرد تا آنها را از مدل اتصالشان باز كند و به فضا بكشاند
$\qquad$

وقتى ابر غبار هرا كنده شد، اولين مرد بيرون آملهبود. رهبر آنها يكى لباس


 هستند و نهايت كوشش و وهمكارى را، به كار میبرند.

 داشـت و در فضا شنـاور بود شنـيدهشد كـ گفـت: (اشـمـارةً

 چهه اتفاقى مى افتد؛ احتمالاً يكـ نقر هـنوز بيرون بود و بقيه را منتظر گـذاشته
 نبود؛ بـابراين تمام شـيرهـاى هوا به يـكـباره باز سـيل اكــيـرُّن به هوابـنـهـا جارى شلد.
در داخل آحرون ناخدا بِرنان با نود نفر ديگر در قسمتهايى كه هنوز مهر و






 آنها در آخرين مرحله انتقال يكى از مردان را از دست دادنـ. او خودش را باخت و آنها محجور شدند كه در هوابند را بدون او ببندند تا زندگى بقيه به خطر نِفتد. جاى تأسف داشت كه نتوانستهبودند همه را نجات دهند، ولى در حال حاضر هيحَ كس به اين مسئله نمىانديشيد. ولى هـوز يك كار ديگر بـافى ماندهبود. ناخـدا بـرنـان، آخريـن مردى كه

روى آحرون باقى ماندهبود، مدار زمانسنج را به گونهاى تنظيم كرد كه موتور

 عبور كند. هـه چیيز خوب پيشُ رفتهبود و فقط او و افسر مهـندس از ميزان نزديكى خطر خبر داشند.
او كليد را زد و به سمت در شيرجه رفت. تازه به بچگاسوس رسبدهبود كه سفينه تحت فرماندهى|ش در حالىى كه هنوز ميليونها كيلوواتـ فرن انرزى در خـود ذخخيره داشت، براى آخـرين بـار حركتـى را آغـاز كرد و در خـامـوشـي محض به سوى ستار گان راه شيرى به راه افتاد.
 انفجار بود كه آخرين جاهطلبى اتحاديه و آخرين ترس زمين را با خود به عدم مىبرد.

 نـمسى قرار دارد. و.






 كه مرگ آنها بىنتيجه نبودهاست.







نور زمين $\qquad$ r..

اتحاديه سعى مىكرد تا قرا رداد غيرقابل قبولى را به زمين تعحميل كند و شـايد
 مسكونى كردن سيارات را قرنها به تأخير مىاندا اندا ولى اكنون نعادل برقرار شدهدبود. هر دو طرف درسىى ستخت و عبرتآميز
 بحذار رند. اينكى هر دو طرف مىكوشيدند تا به مردمشان توضيـح دهند كه به نام آنها حه كارهايى انجام مىدادهاند


 قدرت بـاقى ماندهبودند، فقط يك هدف را دنبال مىكردند : برقرارى روابط دوستانه و زدودن خاطرات بـر گذشتشا

 شرمزد گى طرفيـن امضا شد. توا فت، سـريـع صـورت گرفـت، زــرا زمين و


داشت
دانش برتر اتحاديه راز سيستم بيشر انش بلـون شتاب را ، كه امروزه در
 خودش را براى تقسيم ثُوتى كه در اعماق ماه نهتهبود، آماده كرد. سرانجام
 عيان سـاخت. ثروت نهغته در اين جـا مىتوانست براى قرنها تمام نيازهـاى بشر را تأمين كند.
تقدير خنين بود كه در طى ساليان آينده منظومهُ شمسى تغيير كند و توزيـع

تمر Phobos -1 وايموس نام دارد كه تمر خارجى مريخ است و نزدبكى بـ 10 كيلومتر تطر دارد. و.
$\qquad$

يراكندگى نزاد بشر را دگرگون سازد. نـخستين اثر آن اين بـود كه مـاه،

 خود را به يك اندازه به زمين و اتحاديه تحميل كند


جنگ تمام شدهاست.


سلر انديشيلد كه شـهر مـركزى نسـبـت به سـى سال چيـشُ كـه او به اينـجا آمدهبود، خيلى گسترش يا فتهاست. هر كدام از گنبلهاى كنونى مىتوانست بـه
 مىكشيد تا تمام ماه مسكونى شود؟ ترجيح مىداد كه درزمان او چشنين امرى

وا فـع نشود .
خود ايستگاه تقريبـاً به اندازهُ يـى گنبد قديمى بود. در جايى كه قبلاُ فقط ثنج ريل فطار وجودداشت حالا تا سى ريل ديلهمىشد، ولى طرح مونوريلهـا و سرعتشان تغيير چندانى نكردهبود. شايد اين مونـوريل كه او را از فرودگاه فضـايى به شهر آوردهبود، همان بود كه سىسال يسش نيز او را از ميان درياى
بارانها عبور دادهبود.

 اتا اگر يك عمر را بر روى زمين به جدال با گرانش برداخته باشيل، اين فقط

يك سوم طول عمر بود.





 ولى براى رفتن به آنجا شتابى ندا شا شت
 انجامدهد.
به نظر مىرسيد كه تعداد بازر










 داخل تونلى شد كه احتمالاًا از لبهُ گُند عبـد




$\qquad$

ايـن درهـا به طـور خـودكـار در ملت دو ثانيـه مـحكـم بسـته خـواهـنـدشـلـ. او انديشيد، آيا خنين افكارى هيحج گاه باعث تشويش خاطر ساكنان شُشهر مركزی نمىشود؟ شك داشت كه خنين باشد؛ زيرا بخش قابل تو جهى از نسل بشر در كنار آتشفشانهِا، سلـدها و آبگيرها زندگى كرده بودند و هيحِ نشانى از تنشهاى

 ساعتها طول كشيده بود تا تأثير خود را آشكار سانـا تاكسى از تونل وارد منطقه مسكونى شد و سدلر بـا منظرة كاملاً جلديدى

 تاكسى توقف كرد و بسيار مؤدبـانه به او يـادآورى كـرد كـه در صورت لزـوم
 انديشيد كه احتمالاً فقط همين مدت را با بايل براى بيدا كردن محل مورد نظرش جستجو كند، در نتيجه اين بيشنهاد را رد كرد و تاكسى براى يافتن يكـ مسترى ديگر دور شد.
در جند مترى او يك تابلو اعلان و جود داشت كه نقشه تمام ساختتمان را به صورت سه بعدى نشان مىداد . ساختمان، كندوى زنبور عسلى را كه قرنها بيش از آن استفاده مىكردند و آن را در يك دايرةا لمعارف ديلهبود به ياد او آورد. اگر شخصى به آن عادت مىكرد، مىتوانست به راحتى مسيرش را بيدا
 صداى كو جكى در پشت سر از او پرسيد: "آقا، دنبال جايى مىگرديد؟"
 كنجكاوش به او مىنگريست، ديد. او تقريباً هـم سن جاناتان هيتر دوم بود. خدايا، راستى از آخرين ديدارش از ماه خيلى مى گذشت . ..
 كردهايد؟"
سدلر جواب داد : "هنوز نه، ولى فكر مىكنم به زودى گم خوا همشد. ."

ـ كـجا مىرويد؟
اگر كلمه "شما" هم در آن جمله بود، سدلر كه نفهميد. اين واقعاً باعـث تعجب بود كه علىرغم وجود شبكة تلويزيونى بين سيـارْاى، تفاوتهاى زبانى
 انگليسى را به خوبى زمينيها صعبت كند، ولى اين زبان مورد استفاده و مكالمات روزمره نبود.
 آرامى آن را با صداى بلند خواند.
راهنمايش با اعتماد به نفس گفت: "با من بياييد." سدلر با خوشُحالى اطاعت كرد.
آن راهرو به يك خيابان پهن متحرك ختـم مى شد. اين يكى حند متر آنها




 بالا مىرفت و ديگرى پايين مى آمد. آنها روى چلههاى "بالا رونده" ايستادند و
 سا ستمـان عظيمى را مىديد كه تا فاصلههاى بسيـار دور ادامه يافتهبود. در فاصلهاى بسيار دور در پايين پايش، يكى شبكهُ تورى بزرگ را مـىديد. او به سرعت فكر كرد و بالاخره به اين نتيجه رسيد كه حنين خيزى براى جلى جلوگيرى



 آنجا ديده مىشدند. با اين حال روشن بود كه با وجود دمـوكراتيكـ بـودن


طبقات مختلف اجتماعى و جود داشتند . البته حيزى به صورت اشر افى گرى ناشى از تبار يا ثروت وجود نداشت بلكه اين اختّلاف ناشى از مسئوليتها و
 بودند كه ماه را نيز كنترل و اداره مىكردند. آنها در مقايسه با هـشُهريهای

 مختلف، جابجايى و نقل و انتقال ادامامهداشت





 چـگونه بايد اين لطف او را جبـران كـنـد. اگر چجـزى بـه اين يـسر مىداداد، او ناراحت نمىشد؟
اين مسئله اجتماعى توسط خود بسر براى او حل شد
ـ بيشتر از ده طبقه؛ مى شود بانزده سنت.
سدلر انديشُيد سِ يك نرخ رسمى هم دارد . او بيستوينج سنت داد واد و با
 خصلتهاى معروف مانشينان در صداقت، تجارت و رفتار منصفانه، از همين سن و سال آغاز میشود.
 اينجا نباشد، بايد مرا برگردانى.

 بیى نبود و بايد خدا به او رحم مىكرد اگر اين اصطلاح دا دا در برابر آنها به كار

> مىبرد .

به هر حال احتياجى به اين عمل احتياطى نبود. مردى كه او او مى ريخواست،

 نواختن بكى از آهنگهاى مريخ با سوت كرد
 من در رصد ـ سدرّ





 جدا گانه زندگى مىكرد، دو قرن مى گذشت و ديگر مفهوم كلمه "خانه" تغيير يافته بود.









 سدلر حدس زد كه اين بايد يك اصحنه حتقيقى و ضبط شده در دوقرن بيش

نور زمين $\qquad$ r.A

باشد. ولى نمـىتوانسـت مطمئن شـود، زيرا هنوز در گـوشههـاى دور افتاده زمين چنين مناظر شگفتانگیزى و جود داشت. او روى يكى صندلى تشست و براى اوَلين بار به دقَّت به آن مرد نگاه كرد

و برسيد : شما من را به ياد نمى آوريد؟


نبودهاست.
ـ خوب، سن من هم تقريباً دو برابر شدهاسـت و جـاى تعـجب هم ندارد. ولى چرو فسور مولتون، شما اصلاُتغيير نكردهايد . من هنوز به ياد دار مر كه شمـا
 مونوريلى بودم كه از شهر مركزى حركت كرد، و مشغول تماشاى خورشـيد


اولين سفر من به ماه بود. سدلر متو جه سردرگمى مولتون شد. آخر، سـى سال از آن زمان بود و اين مرد اصلاُ ذهن خوبـى برایى بـه خـاطر سـهردن اسامـى و صـررتهـا

نداشت.
 داشتهباشيل، زيرا از دوستان نزديكـ شما نبودم. من فقط براي مدت كوتاهى

در رصدخانه بودم. من يكـ حسابرس هستّم و نه ستا رهشناس ." مولتون كه هنوز هم گيـج بود، برسيد : "راستى؟ بـي

 بررسى علت و چچگونگى افشاى اطّالاعات براي دشمن بودم.
 هس از لتتى سكوت، مولتون باسـخ داد : "حالا هيزهايى به ياد مى آورم ه ولى السم شما را فراموش كردهبودم، چحون مربوط به گذشتهاى دور مىشود ."
 به خوبى مىتوانيد به ياد بياوريد . ولى قبل از آن كه به صسحتم ادامه بلهم بـايد



 اتاق بازركانى شما مىتواند اين مسئله را تأييد كند.
مولتون شرو ع كرد : "ولى من نمى نهمم كه...



 و من به آنجا آمدم تا همه جيز را زير نظر بـر بكيرم. مولتون كفت: "ادامه بدهيد."


 ناكهان مولتون كفت: "جنكينز."







 سدلر از كيفش يك كتاب ضـخيم درآورد و به مولتون داد و كفت: "من


 خشم برخى از سران اتحاديه را كاملا درك مىكنـمتم ولى اينها ربطى به كار من ندارند. حيزى كه تو جه مرا جلب كرد وقايعى بود كه منتهى به جنـك آيكو

 اخترشناسان برجستهُ زمين، با استفاده از يك تكنيك بسيار يـخحيده و درخششان

 مى گذراند."






 نمىتوانبد وانمود كنيد كه جيزى راجي



 فهرست آن نگاهى انداختى. بعد با كـمى آزردگى سرش را را تكان دان داد و با با

 اطلاعات خواهيدكرد؟،
ـ قسم مى خورم كه هيـي استغادهاى نخو اهمكــد.

 نمى آمد، ولى بايد جلوى زمين گرفتهمىشد و فكر مىكنم كه كارم صحيـح بودهاست.

- مروفسور جيمىدون؛ فكر مىكنم كه حالا او مدير باشمد، درست است؟

او هم همين عقايد را داشت. ولى هـيَح وتت به آنها عمل نكرد. - مىدانم. يك بار نزديك بود همهحـيز را به او بكـويم، ولى از اين كه نكفتهام خو شحالم.
مولتون مكثى كرد و خهرهاش به خندهاى باز شد.
 كمى به شما مظنون شدهبودم. فكر مىكردم كه وقت خيلى عجيب و نامنا سبى
 شما نشان دادم تا اين كه بالاخره كسل و خسته شُديل. سدلر به خششكى كفت: "تقريباً هميشه همين اتفاق مىا فتاد. وسايل عـجيب
زيادى در رصدخانه وجود داشت.ه

 دنبال يك فرستندة مخفى يا حيزهايى از اين فبيل مى گـشتّند؟


حییى كشُف نكرديم.
آشكار بود كه مولتون از اين صحبتها لذت مىبرد. سدلر انديشيد، شـايد
 نيروهاى امنيتى زمين را گولزده است، خسته شدهبود.
مولتون ادامه داد: "زيبايى كار من اين بود كه فرستندهام هميشه در معرض ديد همگان بود. به عبارتى تقريباً آشكارترين چيز در رصدنا ريانه بود. مىدانيل، همان تلسكوب هزار سانتيمترى بود."

نور زمين $\qquad$

سلر كه با ناباورى به او خيره شده بود كفت: "من كه حيزى نمىفهمم." مولتون بار ديگُر در قالب يك برو فسـور دانشگاه فرو رفت و گـفت: "بـه كار اصلى يك تلسكوب دقت كنيل. تلسكوب، نور را از بـخش كوشكـى از آسهان جـمع مىكند و آن را بر روى لوحه عكاسى يا شكاف يك طيف نما متمركز مىكنل. انا متو جه هستيد كه يك تلسكوپ از هر دو طرف كار مىكند."
 - برنامة رصد من شامل مطالعةُ ستاركان ضهعيف توسط تلسـكوب مزار سانتيمترى بود. من در زمينهُ طول موجهاى فرابنغش كار مىكردمـ كه البته با
 لامب فرابنفش عوض مىكردم نا خوراً تلسكوب به يك نورا نكن بسيار توى و
 تنها در نقطهُ هدف، قابل شناسايى باشده البته تطـع و وصل كردن اين باريكه و تبديل آن به علانمى مغهوم دار، مشـكل بزرگى نبود. من نمـىتوانـم از زبان
 سانختم كه اين كار را برايم انجام ميداد و ري سدلر به آرامى تمام اين اطًا طرحى كاملاً ساده به نظر مىرسيد. بله، حالا كه فكرش را مـىكرد، مـدديد كه هر تلسكويى مىتواند دو طرفه كار كند. يا نور ستاركان را جـهـع و متمركز مـازد و يا اين كه با استغاده از يك لامـبه، يك دمسته هرتـوهـاى موازى را بـه زفـا بفرستد. مولتون تلسكوب هزار سـانتـمترى را به بزركترين نـورا فكـن ساخت بشر تبديل كرده بود.
او پرسيد: "شما علائم را به كـجا مىفرستاديل؟؟" ـ اتحاديه يك سفينهُ كو جكى را در فاصله ده ميليون كيلومترى مستقر كرده بود. حتـى در اين ناصله هـم شُعـا ع برتوها بســار باريـكـ و كـم عرض بـود. سفينه براى دريا فت آن نيـاز به ناوبري بسـيار دقيقى داشُـتـ. برنـامه بـه اين

 راميوع تعميل كردد. و.






 سدلر كفت: "حالا يك نكتْء ديكر. شما از از كجا اطّلاعاتانتان را به دست

مى آوريد؟"
ــ اوره، دو راه وجود داشي براى ما ارسال مىشد. ما صفحات خا خاصى از آنها را در نظر كـر كرفته بوديم.


 دوا نمىكرد.

- و راه ديكر جه بود؟






 را مىفرستم و هرگز هـم نفهـميدم كه جه كـسى آن كارتها را را در كـمـد مـن

مىانداختر
مولتون مكيّى كرد و با نگاهى يرسشآميز به سدلر خيره شد. سـس ادامه The Observatory -
$\qquad$

داد: "روى هم رفته شما شانس زيادى براى يمدا كردن من نداشتيد. تنها خطر

 استفادههاى ستارهشناسى بودند.








 بايد از همانجا جلوى افشا







 تنها، هرگز كافى نيست. اين رازى بود كه تا ابد دردل مولنـون


كنار زد.
او كفت: "يك بار جملهاى را خواندم كه وجدانم را خهلى راحت كرد.

نمىدانم از روى بدگمانى كفته شـده است يـ يا نه، ولى مىدانم كه حقيقت

 كذشت زمان ... هيج." آقاى سدلر، توصيه مىكنم كه اندكى به اين جمله فكر كند.

 هسبروس. فرانسويها اين را مسـخره مىكنند ولى مـن آن آن را به مـحصولات زمين ترجيح مىدهم ."
بروفسور مولتون گفت: "با آرزوى صلح ابدى در در بـين سيارات و و به اين






 كـنـار يكى از بـاغتجهها

 از آن محل دور شدند.







مجموعه داستانهاى علمى - تختيلى نشــر افــق:

ا- مالاقاتباراما آرتورسى-كلارى رمان

r-rمأْموريُت فراموش شده
مجموعه داستان ترجمة محمد قضاع
مجموعه داستان ترجمغ محمد قَّاع
رى برادبرى
F F-مرد مصور
هـ - جاذبه و جادو
ترجمهُ يمان اسهاعيليان
ترجمهُ محمد قَصَاع
ترجمه محمد تْفَاع
رمان
استانيسلاولم
ع-شكستنايذير
أرتورسى كلارك
Y-نور زمين
أرتورسى-كلارى
ـ







 -


 "

 و. j ا
 لthr..
 Ч


